

















































analysis  paralysis  and WOB  (work  avoidance  behaviour  ‐  in  favour  of  house  cleaning  and  pantry 
gazing).   The whole process was neck‐crampingly, brain‐bendingly,  sleep‐tossingingly,  challenging. 
Although, every now and  then  I  found  time  to shop online  for something  I didn’t need, shake  the 
sand from my wet suit and mingle with other humans like my husband and children. 
I’ve  lost  track  of  the  outrageous  number  of  bushwalks  and  school  mum’s,  tea  parties  I’ve 













Dr Darryl  Coulthard:  Thank  you  for  pushing  all  of my  philosophical  buttons  and making me  feel 


















Information  and  communications  technology  (ICT)  in  educational  settings  continues  to  be  at  the 
heart  of  debates  about  21st  century  education.   Political,  economic  and  community  pressure, 
perhaps unprecedented, place an expectation on schools to continue to incorporate ICT.   More than 
ever,  schools  are  faced  with  a  bewildering  array  of  technologies  to  merge  into  cost‐effective, 




This  qualitative  thesis  looks  at  ICT  through  a  non‐technological  lens.    Instead,  it  unearths  and 
explores the experiences related to ICT, of seven leaders, from seven different organisational areas, 
situated within a government secondary school in regional Victoria; in turn, bringing an unexplored, 
‘whole  of  school’  perspective  to  educational  ICT  research.      By  borrowing  and  reflecting  on  the 
accounts of these experiences, this research unpacks and explores the uniqueness and complexity of 
educational  ICT,  and  how  it  is  embedded  and  interacts  in  the  context  rich  school  environment.  
Rather than making sense of ICT in secondary education, this research brings to light, the ‘muddle’ of 
social, contextual, economic, technological and political forces influencing ICT in this school.   




































































































more  than  likely  reveal  a  complex  and  ubiquitous  network  of  educational  and  organisational 
technologies.   The Australian Council  for Educational Research  (White 2008),  reports  that devices 
such  as mobile  phones,  laptop  computers,  tablets,  scanners,  interactive whiteboards  and  digital 
recording devices, are now ubiquitously enabled  in education by  technologies such as podcasting, 
video casting, content syndication, blogs, wiki’s, smart clouds and voice over IP.  Now, add to this an 
abundance of packages  such as  learning and  content management  systems, web  conferencing, e‐
portfolios, virtual  classrooms, plagiarism detection, online collaborative work  spaces, personalised 
learning  environments,  student management  and  classroom management  software,  and we  can 
quickly glean that 21st century schools are faced with a seemingly bewildering array of technologies 
to merge  into cost‐effective, sustainable, well  integrated and effective, organisational and  learning 
systems.    
On  the  point  of  definition,  this  thesis  talks  of  information  and  communications  technology  (ICT), 
rather  than  information  technology  (IT) or  simply,  technology.      Information Technology  (IT)  as  a 
construct  is problematic for this study; at  its core  is the  information or data which  is processed by 
particular technological artifacts (Sawyer & Chen 2003).   Excluded from that definition is the context 
in which IT is enabled, and critically, the human and communication component which is so central 
to  this  study.    ICT  encompasses  these multiple  characteristics  and  ‘accounts  for  their multiple, 
emergent, and dynamic properties, as well as the recursive transformations occurring in the various 
worlds  in which  they are embedded’  (Orlikowski &  Iacono 2001).    It  is with  this definition  in mind 
that this research has been developed.  
On another point of definition,  the  terms  implementation and adoption are used  interchangeably 
throughout  the  thesis  as  terms which  pre‐empt more  deliberate  or  planned  acts  related  to  ICT.  
However,  it  is  important to note that the title of this thesis and the research question refer to the 
‘realisation’ of ICT. The Macquarie Dictionary (Macquarie Dictionary Online n.d.) defines realisation 
as,  ‘the making or being made  real, of  something  imagined or planned’.     With  this definition  in 
mind,  this  research  refers  to    ‘realisation’  to  represent  the coming  together, emergence, or more 





must  be  incorporated  into  secondary  schools  (DEEWR  2008,  Buchanan  2011),  there  is  little 
explanation of what  factors underpin  the  rationale  for  ICT  in  educational  settings.    The  speed  at 
which educational ICT changes, the range of ICT available to schools (Collins & Halversont 2010) and 
the pressures  from community and government  (Selwyn 2011a),  suggest  that  there  is  inadequate 
time to gather information, assess the value of a particular technology, or reflect on the impacts of 






to  move  on  from  treating  technology  and  society  as  independent  and  linear  cause  and  effect 
entities, and argues that wider questions need to be asked of educational computing. It is with this 




personal  and  social  groundings  leading  to  my  research  interest.    For  example,  during  social 
conversations with administrators, principals, bursars, teachers, department heads, and technology 
managers,  a  common  directive  emerged  that  they  had  been  required  to  integrate  ICT  into  an 
organisational area.   However,  they  lamented  that  they did not have adequate  resources  to help 
understand  the  rationale  for  the directive, or  resources  to help  them guide  the  ICT planning and 
implementation process.  During these conversations, the individuals who were charged with making 
important ICT planning and implementation choices appeared to be unsure of, or seemed unable to 
articulate  why  or  how  they  made  ICT  choices.    Interestingly,  they  were  able  to  vigorously 
communicate their frustrations and fears of ICT in education.    
These informal conversations led me to consider that while ICT is ubiquitous in educational settings, 
the  rationale behind educational  ICT was poorly understood  from  the perspective of  ICT decision‐
makers  in  schools.      The  purpose  of  decision‐making  is  said  to  reduce  uncertainty  and maintain 
responsibility  (Edwards  1954).    Yet,  what  I  observed  was  to  the  contrary.    I  contemplated  the 
perceived state of ICT uncertainly and confusion by so many of a school’s stakeholders following ICT 




on  this matter, and was drawn  to  investigating current  literature on  ICT  in government secondary 
schools.  Indeed, the ongoing implementation of technology in education appears to have prompted 




the  literature  is  from  the perspectives of  teachers and students who represent only one aspect of 
those who  interact with  ICT  in schools.   Furthermore, the  literature  is primarily about  ICT efficacy, 
whether particular  interventions worked, were  liked or  successful.     There  is  inadequate  research 
from  the perspective of other key school stakeholders,  in  turn providing a more holistic or  ‘whole 
school’ point of view.   For example, there is scant literature which includes perspectives from (but 
not  limited  to),  the  ICT  champion,  financial  manager,  school  administrator,  ICT  coordinator, 
principal,  school  council  and  student  welfare,  thus  providing  a  more  holistic,  whole‐school 
perspective.  
What  is  neglected  in  the  literature  is  the  pursuit  of  a  line  of  questioning  which  describes  the 
influences  that  inform  the  various  pathways  of  ICT  realisation  in  schools.     As  such  the  research 
moves back from examining a particular technological entity or project as if there is a simple cause 
and effect.   Rather  the  research  considers  that whatever effects a  technological object or project 
may  have,  are  deeply  embedded  and  often  hidden.   What  I was  interested  in was  how  it  ‘was 
worked’  in  the  school,  not  simply  whether  it  worked.    As  such,  the  point  of  conducting  this 
phenomenological  research,  is  to  ‘borrow other people’s experiences’  (van Manen 1990, p.62),  in 
order  to  reveal  and  therefore  better  understand  the  complexities  of  the  relationships  between 
people  and  educational  technologies.    In  this  research,  the  thrust  is not how  any particular  staff 
member relates to ICT in their school setting.  Rather the thrust of this research is; ‘what is it like to 
make and engage with  ICT decisions  in a government  secondary  school’?   By doing  so,  this  study 
creates a much needed, alternative point of view in educational technology research, from which we 




The  purpose  of  this  study  is  to  depict  the  hitherto  unexplored  relationships  between  decision 







day  experiences  and  relationships  with  ICT  in  the  setting  of  a  government  secondary  school. 
Secondly, this study aims to fill the gap in research that lacks a focus on pre‐adoption accounts from 




people’s everyday experiences  in school  life.   Reasons  for  initiating  this approach are explained  in 
chapter  three.   By bringing  these previously unexplored accounts  forward,  the  study will  test and 






are  designed  to  be  general  enough  to  reveal  the  unexpected  and  to  explore  new  avenues 
(Williamson and Bow 2002), while simultaneously delimiting the study.  
 Research Question: What  is the experience of school  leaders,  in the realisation of  ICT  in a 
public secondary school? 
In  order  to  answer  this  research  question  the  following  sub  question  is  addressed:  
 















Introna  (2011)  points  out,  there  is  a  profusion  of  research which  is  conducted  around  end‐user 
beliefs, attitudes, and  impact and  learner outcomes after adoption of  ICT.    In spite of  these  ‘well‐
worked’ focuses within educational  ICT research, there appears to be a scarcity of  literature which 
reveals and reflects on the multiple  influences that underpin  ICT rationale.      It  is with this  in mind, 
that this study is undertaken.   
As such, this research  is set apart from current studies by several factors.     Firstly, this study takes 
into account views  that distance  itself  from an optimistic rationale of educational  technology, and 
moves  beyond  pedagogic  practice  investigation  and  technological  effectiveness  studies  occurring 
after  ICT adoption; an approach which appears more suitable  in  investigating the continued use of 





systems  in schools, suggest  that  they no  longer be separated  from pedagogic  technology planning 
and investments.  Therefore,  rather than a narrow focus on isolated categories of stakeholders such 
as teachers, principals or students, a focus already well represented  in current research, this study 
represents a more holistic approach by considering  the experiences of seven  leaders  representing 







The range of  influences on the  ICT experience  in schools appears far reaching and  include, but are 
not  limited  to,  funding,  past  experience  (Juliusson,  Karlsson  &  Garling  2005),  age  or  gender 
(Tondeur, Valcke &  van Braak  2008),  belief  and  attitudes  (Mumtaz  2000),  career  aspirations  and 
vendor promotion (Peck, Cuban & Kirkpatrick 2002), marketing aspirations (Tubin 2007), perceptions 
of user satisfaction and of ease of use  (Davis 1989, Rogers 1983, Sabherwal, Jeyaraj & Chowa 2004).  
While  it  is beyond  the  scope of  this  study  to  include  reviews of all  the possibilities,  three  themes 
have been  teased out of  the  literature  to  set  the  tone  for  key  influences  currently driving  ICT  in 
schools.   
To begin with,  this  review  looks at policy as an  influence on  ICT  realisation  in education.   Firstly, 
international  influences on national  ICT educational policy are examined,  followed by  their  link  to 
school ICT policy.   Secondly, the literature review considers student‐centred learning as a driver of 
ICT  in  high  school  settings.      Finally,  and  in  order  to more  fully  appreciate  the  factors  currently 





For  the  past  30  years  there  has  been  noteworthy  attention  to  the  role  that  ICT  has  played  in 
educational  transformation.   As  Selwyn  (2011b)  suggests,  educational  ICT  policy  has  a  significant 
influence  on  how  schools make  sense  of  ICT.      This  is  particularly  evident  in  international  policy 
documents which note that technology has become: 
‘...an  engine  of  growth  for  the  global  economy  and  has  the  potential  to  contribute 
significantly to sustainable economic development, to enhance public welfare, to strengthen 







These bold and hopeful promises are  left to  individual nations to deliver and  it  is with this  in mind 
that Kozma (2008), suggests that these policies reflect the perceived need to prepare young people 
with resources and skills to function according to the demands of digital life in the 21st century.  As 
such, many  countries  have  set  policies  that  identify  a  considerable  role  for  ICT  in  reforming  and 
improving  educational  practices.    Toward  these  ends,  policy  requirements  demand  significant 
investment  to  increase  ICT  and  associated  infrastructure  resources  for  curriculum  improvement, 
school management and administration.  It is these policies which serve functions such as providing 
ICT  rationale, shared vision, goals and  strategies and  resources,  that are put  in place  to motivate, 
change, advance and sustain a nation’s educational goals (Jones 2003).   
In  Kozma’s  (2008)  view,  the  strategic  rationale  is  important  in  preventing  the  implementation of 
technology as a  techno‐centric procurement, devoid of educational purpose.      In his  comparative 
analysis of  international  ICT  in  education policies,  Kozma  identifies  four  strategic  educational  ICT 





and better access  to government  services’  (2008, p. 1086).  In education, Kozma believes  that  this 
translates  to  connectedness  across  classroom  cultures,  parent  participation,  student  access  to 
specialized educational services and delivery of education to remote regions and under developed 
countries.   The advancement of education reform is believed to be another policy rationale and one 
which  is  used  to motivate  a  shift  in  curriculum  and  assessment  change.    ‘Enhancing  creativity, 
information management,  communication,  collaboration  and  self‐directed  learning’  (p.  1088)  are 
enabled  by  the  use  of  ICT  and  teacher  skills  training.    Finally,  Kozma  suggests  that  educational 
management is identified as a frequent rationale in policy.  Digital data and computer based testing 
in  his  view  are  seen  as  a  way  to  improve  efficiency  and  accountability  of  schools  enabling 





At  the  time  of  writing,  it  is  close  to  four  years  since  the  then  Australian  Rudd  Government, 
announced  the  details  of  one  of  its  core  election  promises  of  2007  to  deliver  an  ‘education 
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revolution’  (DEEWR 2008).    In  its case  for a Digital Education Revolution  (DER) policy  in Australian 
schools, the Rudd Government declared that $2.4 billion would kick start access to modern tools to 
support  ‘sustainable  and meaningful  change  in  teaching  and  learning  in  schools’,  and  ...’prepare 
students  for  further education and  training  for  jobs of  the  future and  to  live and work  in a digital 
world’ (DEEWR 2008, p.28).   From this bold declaration  it  is clear that the Rudd Government’s DER 




Peter Garret  stated  that  the government had delivered on  its  key election promise  to  turn every 
secondary school  into a digital school. Garret announced that  ‘More than 911,000 computers have 
been installed in Australian schools, exceeding the national target of 786,000 and delivering on a key 
election promise to turn every secondary school  into a digital school, (DEEWR 2012).     This kind of 
educational  policy  delivery  appears  to  be  consistent  with  the  policy  rationales  and  ideologies 
identified earlier  in  the  review, and  include  significant economic and  social  relationships between 
government, community, public schools and private ICT organisations. 
On the one hand, there  is an abundance of research supporting these policy reforms and extolling 
the  virtues  of  educational  ICT  (for  example,  Richards  2004,  Jhurree  2005  and  Holmes  2009).  
However,  in  Reid’s  (2009)  view  the  provision  of  computing  resources  is  ‘necessary  but  not  a 
sufficient  condition  for  teaching’,  and  suggests  that,  ‘a  computer  on  a  desk  does  not  transform 
teaching’ (p. 9).     Reid  is one of many researchers becoming  increasingly critical of educational  ICT 
policy and practice at a  time when escalating access  to educational  technologies appears  to have 
become an international priority.  While the policies are mapped out by steadfast rationales for ICT 
in schools and lay out grand promises of financial, social and academic prosperity, Peck, Cuban and 
Kirkpatrick  (2002),  suggest  they are  simply  ‘techno‐promoters’ dreams and are, out of  touch with 
current educational organisation realities.   Indeed, significant gaps between policy vision, goals and 
strategies,  and  classroom  and  school‐wide  practice  are  increasingly  coming  into  view  (Dale, 
Robertson &  Shortis 2004,  Younie 2006,  Selwyn 2010b, Collins & Halversont 2010,  Jordon 2011).  
While  policy  may  reflect  sound  national  economic  strategies,  and  appear  to  be  framed  in  ICT 
educational policy,  those policy goals and  strategies appear  to be very different  from established 
educational factors.     
There are suggestions that there are significant flaws inherent in proposed education policy reforms 
which  are  demonstrated  by,  but  not  limited  to;  teachers  resisting  change  and  their  lack  of 
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enthusiasm  for  the  technology  rationale,  inadequate  infrastructure  funds and support staff, heavy 
handed  administration  presenting  technology  implementation  as  a  fait  acompli,  lack  of 
consideration  of  teachers’  concerns,  rapid  unsustainable  changes  in  technology  innovation, 
curriculum  deficiencies,  lack  of  technological  skills,  unclear  or  conflicting  evidence  regarding 
improved learning outcomes, and poor understanding of classroom practice (Cohen 1987, Cohen & 




Clegg  et  al.’s  (2003)  study  added  to  the  growing  volume  of  research  adopting  a  critical  stance 
towards educational  ICT.     They suggest  that ubiquitous  technology  in education  is  the product of 
two  political  myths;  ‘the  irresistible  power  of  globalisation’,  and  the  ‘...determining  effect  of 
technology’ (2003, p. 39).  In their study, Clegg et al., examine, the then British Minister of State for 
Education, David Blunkett’s speech  introducing his overarching set of political beliefs and attitudes 
thought  to  have  influenced  his  ICT  and  educational  policy.      Clegg  et  al.’s  study  presents  a 
deconstruction  of  the  deterministic  nature  of  ICT  on  educational  practices.    In  particular,  ICT  is 
suggested  as  a means  to  exercise  a  top‐down  and  policy  approach  to managerial  control  over 
curriculum and  teaching methodology.   They claim,  that  the acceptance of a  technological  ‘status 
quo’ policy, orientates  teaching and  learning  towards a market driven education; one  focused on 
bureaucratic control and regulation of knowledge where students are framed as ‘customers’.   
Clegg  et  al.  (2003)  suggest  that  these  influences  are  still  the  guiding  ideals  behind  current 
educational ICT policy discourse and call for a more sceptical view of globalisation and technological 
determinism,  which  in  their  view,  are  considerable  forces  driving  educational  ICT  policy.  
Understanding  these  forces  they  argue  is  important  if  we  wish  to  understand  more  fully,  the 
rationale for adoption of ICT in educational settings.   
Jordon’s (2011) Australian study, ‘Framing ICT, teachers and learners in Australian school education 
ICT policy’, augments Clegg et al’s  (2003) view of flawed  ICT and education policy vision.   Jordon’s 
study  (2011)  looks  at Australian policies  from 1989 until 2007  (including  the Rudd Government’s 
Digital  Education  Revolution  policy),  in  order  to  understand  how  teaching  and  learning  are 
represented within the vision and the roadmap of the policies.    
Jordon  analyses  each policy  systematically  to  tease out  key  themes  relating  to  ICT,  teachers  and 
learners.    Themes  include  ICT  as  driving  welcome  change,  ICT  as  enhancing,  transforming  and 
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revolutionising  learning, and  ICT as possibility, potential and opportunity  (pp. 419  ‐ 422).    Jordon 
extracts block quotes  from  the policies  to  illustrate  the presumed  irreversible  view,  that  learners 
must use technology to enhance their learning experience, in order to acquire ICT skills adequate for 
placement  in  high‐tech workplaces.    In  other words,  suggests  Jordon,  the  policy  is  pitched with 
negative  undertones  and  implies  that  a  learner may  not  secure  employment without  advanced 
technological skills.   She also challenges the notion of the ‘digitally savvy’  learner as represented  in 
the policies.    
While  Jordon  (2011)  concurs with  seminal  research  suggesting  it  is  important  for  schools  to  link 
closely with the digital life of learners, other researchers such as Bennett, Maton and Kervin (2008) 
reject this stance on the basis that significant research suggests there are many learners who are not 
digitally  savvy.      Jordon  (2011)  proposes  that  these  themes  are  underpinned  by  a  technological 
determinist  standpoint  that  in  turn assert a causal  relationship between  ICT and more productive 
learning in a utopian future of ICT enabled education.    
In considering the international and national policy perspectives outlined above, this thesis suggests 
that  the  link between  ICT and more productive  learning  represented  throughout  the policies, are 
overly simplistic characterisations and require  further research.   Moreover,  these viewpoints must 
be  challenged  and  questioned  to  determine  whether  the  utopian,  future‐focused  vision  of  ICT 




Australian  public  schools  are  expected  to  utilise  the  ICT  Strategic  Planning  Guide  for  Australian 
Schools  (DEEWR  n.d.),  which  was  designed  to  help  school  ICT  leaders  understand  the  range  of 
technological  resources  and  how  best  to  plan,  implement  and  utilise  them.    Perhaps  most 
importantly,  the document  is expected  to guide  the development of a school  level  ICT policy plan 
described by Baylor and Ritchie (2002) as: 
‘... a blueprint to the sequence of events the school hopes to achieve. The plans also describe 
the overall philosophy of  technology use and explore how  technology will  improve  teaching 
and learning’ (p. 2). 
 
The  ICT  Strategic  Planning Guide  for Australian  Schools  (ICTSPGAS)(DEEWR  n.d.)  appears  to  be  a 
somewhat  audacious  government  directive  lacking  reference  to  resources  which  could  help 
determine an appropriate rationale  for  ICT decisions  in the school.   Rather than an opportunity to 
effect value‐laden technology decisions, the  ICTSPGAS guidelines,  impose an obligation  for schools 
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the  implementation of  ICT  into the daily practice of teachers and other staff’ (DEEWR n.d., p. 1‐2).  
With  this  in mind, surely  the  justification  for such monumental organisational  impositions coerced 
by such a directive, should allow for school decision makers to reflect on the school’s overall value, 
gain an evidential foundation to coherently  justify ICT  investment, and reflect on the  impact of ICT 
on educational stakeholders.    In a survey of over 400 education  leaders (Moyle 2006), participants 
indicated  that  to  integrate  ICT  into  teaching and  learning  requires  schools  to have a  clear, whole 
school  strategic  focus  on  learning,  teaching  and  organisational  improvement.   Moyle  suggests  a 
whole school approach to incorporating ICT  into teaching and  learning requires taking  into account 
philosophical,  pedagogical,  physical  and  practical  considerations  in  an  integrated  way  across  a 
school, where professional  learning  and  in‐school processes  are  regularly  reviewed  and  revisited.    
Tearle (2003) appears to coincide with Moyle and suggests each school is unique in its interpretation 
and response to national ICT frameworks.   
Selwyn  (2009) has  a  similar  view.   He  suggests  that  the majority of  research has  focused  ‘...on  a 
range of theories of instruction and learning that seek to explain how and why technology enhanced 
learning can take place’ (p. 67).   He argues this focus on the efficiency of  ICT after adoption, while 




It  is with this  in mind that this study argues for a view  in research that does not have as the focal 
point,  an  analysis  of  the  outcomes  of  the  expectations  presented  by  educational  ICT  policy,  but 





and  school‐level  ICT policies.   Contained within  these policies  are  representations of  government 
visions and action  intended to guide the delivery  ICT  in public schools,  in turn, posing a significant 
influence on  schools’  sense making of  ICT.     What  is  apparent  in  this  review  is  the  inconsistency 
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between  ICT  policy  rhetoric  and  the  day‐to‐day  activities  and  complexities  situated  within 
educational settings.   As such, this study presents an opportunity to move from how ICT should be 














In  this  section  of  the  literature  review,  the  focal  point  of  influence  is  on  the  promise  of  ICT  to 
transform  learning opportunities  through  classroom practice.   Cuban, Kirkpatrick and Peck  (2001) 
noted in their study that intense promotion of ICT had resulted in teachers and students having far 
more access to technologies than ever before.   Over a decade later, the presence of technology has 





ICT  potential.    Optimism  they  suggest, which  is  resting  on  false  claims  of  powerful  educational 
transformation.  Where does this excessive optimism come from?    
The majority  of  the  literature  points  to  a  technological  deterministic  perspective,  where  ICT  is 
incorporated  in  order  to  advance  a  seemingly  undeniable  advancement  towards  student‐centred 
learning; a notion first advanced at the turn of the twentieth century by the seminal researcher and 
educational  philosopher  John Dewey  (Pieratt  2010).    This  view  put  forward  by Dewey  (in  Pieratt 
2010)  as  a  requirement which  considers  each  child  in  order  to  create meaningful,  relevant  and 
enduring  learning  experiences.      Hannafin  and  Foshay  (2008)  extend  this  notion  further  by 
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advocating  student‐centred  learning  as  a  means  to  increase  academic  performance.    Some 
educational  scholars  suggest  that  educational  ICT  advances  student‐centred  learning  by  enabling 
and  encouraging  student  engagement,  collaboration,  creativity,  inquiry  and  active  learning,  thus 
resulting  in  better  learning  performance  and  outcomes  (Guthrie  et  al.  2004,  Hannafin &  Foshay 
2008).   
Despite  the  promotion  of  ICT  as  an  enabler  of  student‐centred  learning  and  associated  benefits, 
there  is  little  evidence  in  the  literature  to  suggest  that  technology  is  being  used  to  its  full  and 




repeatedly  suggested  that  lack  of  time  and  resources,  school  culture  and  technological  skills  are 
related (Ottenbreit‐Leftwich et al. 2010), Ertmer (2005), suggests it is more likely that the barrier to 







While Reynolds,  Treharne  and  Tripp  (2003)  suggest  that  it  is possible  to draw  cautious optimism 















attention  is  required  towards  an  understanding  of  the  influences  which  inform  preliminary  ICT 
decisions by  school  leaders.   Moll’s  (1997)  suggests  that  technology on  its own will not  improve 
classroom practice  and outcomes.    She  suggests  that  ICT  in  the  classroom needs  to be part of  a 
responsible  plan  which  maintains  at  its  core,  the  definition  and  goals  of  education  and  how 








As  Australia’s  Digital  Education  Revolution  continues  to  roll  out  (DEEWR  2012),  so  does  the 
increasing pressure to teach  in technologically mediated ways (Buchanan 2011).   Paradoxically, we 








policy  driven  agendas.    To  illustrate,  on  29 October 2010,  Peter Garrett  announced  ‘that  four 
projects  worth more  than  $16 million  would  receive  Australian  Government  Funding  under  the 
Information and Communication Technology  Innovation Fund  (DEEWRb n.d.).   These  four projects 
stated goals such as embedding ICT into daily classroom practice, development of online packages to 
help  teachers  incorporate  ICT  to  reach  new  curriculum  goals,  improving  teachers’  skills  and  
approaches for student engagement through ICT, providing teachers and school leaders with access 












while  teachers  have,  over  time  developed  sufficient  skills  for  everyday  practice,  they  still  have 





and  guiding  policy.   McGrail’s  (2006)  research  concurs  with  Ertmer’s  views.    In  her  study,  she 
examines  secondary  English  teachers’  attitudes  and  perceptions  towards  a  school‐wide  laptop 
initiative  and  provides  an  opportunity  for  teachers  to  describe  feeling  disconnected  from  the 
school’s  laptop program and  from  their professional  teacher  identity, as a  result of being omitted 






for  debate’  (p.  19).      This  pathway  discourages  the  further  addition  of  discourse which  defines 
teachers  by  their  use  of  technology  and  instead,  returns  the  focus  to  matters  of  pedagogic 
responsibility and accountability.  
If, as  the research shows,  ICT  is not being used  to  its  full extent  to  transform classroom practices, 
then why do schools continue to commit resources to  ICT? Perhaps the answer  lies  in adopting an 
alternative research approach.  One, which explores and examines the pre‐adoption rationale for ICT 







and  integrated more efficiently  into classrooms, we have also seen  that  there are many divergent 
academic positions.   Contrary to early optimism of student‐centred  learning and teaching practices 
enabled by  ICT, research suggests  that  ICT appears at best  to remain a questionable and marginal 
force on  the  transformation of classroom practice  (Cuban, Kirkpatrick & Peck 2001, Selwyn 2009).   
Techno‐positivist  ideology  or  ‘compulsory  enthusiasm’  claim  Njenga  and  Fourie  (2010),  is  being 
publicised by politicians, private technology organisations, techno‐positivists or those with a minimal 
understanding  or  worse,  denial,  of  potential  negative  tradeoffs.    As  Guri‐Rosenblit  (2002,  p.14) 
queries, ’technology is the answer – but what are the questions?’  Are policy makers and educational 
techno‐promoters  clear  and  realistic  about  what  they  expect  the  impact  of  ICT  investment  in 
government  secondary  schools  will  be?    If  we  know  that  learning  and  teaching  practices  are 











So  far,  this  thesis  has  discussed  concepts  such  as  policy  and  student‐centred  learning  as  factors 
currently  influencing  the  realisation of  ICT  in  schools.    In  this  section of  the  paper,  innovation  is 
examined  as  another  influence on  the  realisation  of  ICT  for  teaching,  learning, management  and 
administration  in schools.     For  this study,  the  term  innovation  refers  to  technology  that supports 
educational goals  in addition to school management and administration goals (Kozma & Anderson, 
2002).  Particularly important suggest Law, Chow and Yuen (2005), as innovative ICT enables reforms 





to collaborate,  learn and build knowledge’ (p. 664).     Karen Cator the United States Department of 





them.     The Australian Council  for Educational Research  (White 2008) reports that devices such as 
mobile phones,  laptop computers,  tablets,  scanners,  interactive whiteboards and digital  recording 
devices  are  now  ubiquitously  enabled  in  education  by  technologies  such  as  podcasting,  video 
casting,  content  syndication,  blogs,  wiki’s,  smart  clouds  and  voice  over  IP.        Add  to  this  an 
abundance of packages  such as  learning and  content management  systems, web  conferencing, e‐
portfolios, virtual  classrooms, plagiarism detection, online collaborative work  spaces, personalised 
learning  environments,  student management  and  classroom management  software,  and we  can 
easily imagine that innovative technologies present a bewildering array of technologies for a school 
to  keep  pace  with  and merge  into  cost‐effective,  sustainable,  and  effective,  organisational  and 
learning systems.     
Greenhow et al’s (2009) article  ‘Learning, Teaching and Scholarship  in a Digital Age’, explores Web 
2.0  technology  as  another  revolutionary  innovation  and  enabler  of  a  vast  suite  of  ICT  in  the 
educational community such as  inter alia, podcasting, social networking, online educational games 
and  cloud  computing.      The  authors  present  a  somewhat  cautionary  support  for  educational 
innovations and recommend that the Web 2.0 influence should encourage a stronger research focus 
on  learners  and  in particular,  learner participation,  creativity  and  identification  (Greenhow  et  al., 
2009). In asking, “What path should we take now?” (p.255 ), the authors balance a techno‐positivist 
perspective, with a call  for researchers to  investigate the risks and ethical  implications of Web 2.0 
and other  innovative technologies currently  inundating educational organisations.    In keeping with 
Greenhow et al’s more  sceptical undertone  (2009),  it  is  interesting  to note  that  just  four months 
after the Australian Government completed  its nation‐wide, billion dollar  laptop rollout for schools 
(in February 2012), popular media reported,  ‘BYO – the next wave in the eRevolution’, (MacGibbon 










At  this point  it would also be prudent  to question  the Australian Government’s Digital Education 




the  widespread  and  profound  effect  on  educational  organisations  that  educational  innovators 
desire.   Facer and Sandford  (2010) appear  to concur with Peck, Cuban and Kirkpatrick  (2002) and 
suggest  that  educational  technology  innovation  is  heavily  promoted  as  a  ‘future‐facing  activity’ 
(Facer & Sandford 2010 p. 74) and a notion  laden with  flawed assumptions and premonitions,  in 
turn, driving hit and miss innovation and trends in educational ICT.  Here again is an opportunity for 
research  to unpack  the  ‘big questions’  about  ICT  in  schools;  an opportunity which  Selwyn  (2010) 




influence;  that  of  organisational  ICT  innovations.    Selwyn’s  case  study  departs  from  traditional 
classroom focused studies and instead, investigates the digital configuration of school management 
and  administration  technologies  suggesting  they  have  an  influence  upon  a  ‘wider  conservative 
modernisation of  schools’  (p. 473).    In  Selwyn’s  view,  the nexus between  innovative  institutional 
technologies, an increasingly important feature of contemporary educational organisations, and the 
transformatory promise of educational ICT is significant, however poorly understood and in need of 
development.       Adams (2010) appears to be  in accord with Selwyn, and suggests that educational 
management innovations such as Learning Management Systems (LMS) have a significant influence 
on  the  dynamics  of  work  and  organising  and  moreover,  through  wide  spread  use,  potentially 
corporatising academic knowledge.   Along with critical and ethical observers of educational ICT such 
as Selwyn  (2007, 2010a, 2011a), Peck, Cuban and Kirkpatrick  (2002),  scholars  such as Beck  (2005) 
and Coates, Adams and Baldwin (2005), suggest that technologies such as an LMS have implications 
for the shaping of organisational practice, the nature of academic work and control over academic 
knowledge.   Noble  (cited  in Adams 2005, p. 254) cautions  that LMS and other enterprise  systems 
extend  institutional  surveillance  over  education  and  its  professions  while  also  encouraging 




in‐school use of  technology...and are more  likely  to be enrolled  into  the existing bureaucratic and 
disciplinary concerns of schools...rather than undermine it’ (2011a, p. 486).  While this appears to be 
a  positive  characteristic  of  ICT,  it  should  not  imply  that  management  and  administration 
technologies be excluded from closer examination.  As Selwyn suggests, further critical examination 
is required  to determine  ‘who benefits  in what ways’  (p. 486)  from  institutional  ICT.   As such,  it  is 
clear that innovation has a far broader reach than teaching and learning practice; a reach that adds 
layers  of  financial,  social  and  technical  complexity  to  school  functionality.    In  light  of  this,  this 













While  ICT  innovation presents a number of opportunities  for  teaching,  learning and management 








Chapter  two  provides  a  review  of  literature  which  explores  three  key  themes  relevant  to 





rhetoric  and  day‐to‐day  activities  in  school  organisations.    As  such,  this  section  of  the  review 
concludes with a call for further research to unpack and understand responses to ICT policy and its 
impact  on  the  realisation  of  ICT  in  public  schools.    Secondly,  the  literature  review  reflects  on 
classroom practice as another key influence on the take up of ICT in schools.  The review considers 
student  centred  learning which  deals with  the  student  as  an  independent  entity  in  the  learning 
process,  and one with  the  teacher  positioned  as  a  facilitator.    The  review  reveals  that  ICT  as  an 
enabler  of  student‐centred  learning  is  fraught  with  contradictions.    Research  it  seems,  remains 
undecided about ICT effectiveness in reaching student‐centred learning objectives.  The value of ICT 
as an enabler of  transformative  teaching practice,  is also  revealed  to be divergent  in  its  scholarly 
conclusions, thus suggesting that classroom practice in general, is far from reaching the goals as set 
out by the questionable, revolutionary nature of ICT.  Finally, the review considers innovation as an 
ICT  influence  in  the  realisation of  ICT  in public  schools.   While  innovation does appear  to present 
some opportunities, it is also presents many challenges due to the speed at which innovation occurs. 




understanding  of  the  forces  driving  educational  ICT  as  a  future  facing  activity  (Facer &  Sandford 
2010).   By exploring and understanding these and other  ‘hidden’  influences, a more critical stance 
can be  taken when  reviewing  risks and unintended  short‐ and  long‐  term  consequences of  ICT  in 
public schools.     Therefore, this thesis presents a platform for additional research which challenges 
preconceived assumptions and explores the consequences of technologically driven education.  This 
in  turn, enables a  shift  from post‐implementation or  ‘end user beliefs’ analysis of  ICT  success and 











 Research Question: What  is  the experience of  leaders,  in  the  realisation of  ICT  in a public 
secondary school? 
 Sub Question: What  are  the  influences  currently driving  the  realisation of  ICT  in  a public 
secondary school? 
Thirdly,  this  chapter  describes  data  collection methods,  includes  discussion  related  to  the  public 










From  a  philosophical  perspective,  this  study  embraces  the  ontological  assumption  of  multiple 
realities by  exploring how multiple participants  view  their  experiences differently  in  their natural 
setting.    There  is  an  epistemological  assumption  brought  forward  by  the  author’s  intention  to 





established  by  the  informal  and  literary  style,  to  be  demonstrated  in  particular  by  the  use  of 






Several  paradigms  inform  qualitative  research.  Inter  alia,  these  include  positivism,  interpretative 
social  science,  critical  social  science,  feminist  theories, postmodernism, pragmatism and advocacy 
(Creswell 2007, Guba 1990, Neuman 2006, Willis 2007).  In this study, I make explicit the alignment 
of  the  research problem  to an  interpretive paradigm which  in  turn,  informs  the  research practice 
and  shapes  the  type  of  questions,  problems,  participants,  data  collection,  analysis  and  writing 
methods (Creswell 2007).   For example, the study will reflect distinct  interpretive qualities such as, 





Methodology  is  loosely defined by Punch (1998, p.149) as  ‘an overall plan for a piece of research’. 
Methodologies  include  but  are  not  limited  to,  phenomenology,  narrative,  grounded  theory,  case 
study and ethnography  (Creswell 2007, Neuman 2006, Merriam 1998, Punch 1998, Yin 2009).   For 
the  purpose  of  this  study,  hermeneutic  phenomenology  has  been  selected  as  the methodology.    
 
This  hermeneutic  phenomenology  focuses  exclusively  on  the  voice  of  staff  members  who  are 
responsible for making ICT decisions in a public high school.  As such this qualitative study has been 
designed  to explore the uniqueness and complexity of the research problem and  investigates how 




assumptions which  are  the  foundation  of  qualitative  research  (Creswell  2007,  Popkewitz,  1984). 
From  this  point  of  view,  human  action  is  too  complex,  various  and  reflexive  for  quantitative 





inductive  in  its  analysis  by moving  from  specific  observations  to  broader  generalisations;  using 
multiple  data  sources,  focused  on  interactive  events  in  a  context  rich  environment,  thematic, 
authentic  and  value  laden  (Yin  2009).    These  research  characteristics  suggest  that  the  complex 




Phenomenology  aims  at  studying  individual  experiences.    Heidegger  (1962)  asserts  that  human 




At  the  heart  of  my  research  questions,  is  my  desire  to  follow  Heidegger’s  hermeneutic 
phenomenology  (1977)  to  describe  and  interpret  the  meaning  of  these  lived  experiences  and 
determine any underlying connections between the experiences.  My aim is to provide an authentic, 
rigorous  inquiry,  intended  to  be  a  foundation  for  further  research  as  well  providing  a  valuable 
resource  for  ICT  policy makers  and  school  administrators  in  the  public  education  system.       My 
methodological  search  included  studying  the works  of  Creswell  (2007),  Crotty  (1996),  Heidegger 
(1977), Moustakas  (1994), Neuman  (2006), Punch  (1998), van Manen  (1990), Gregor 2006 and Yin 
(2009).    I concluded  that  the meaning of  ICT decision makers’ experiences could only be properly 
accessed through a hermeneutic phenomenological lens. 
In  broad  terms,  most  phenomenological  perspectives  share  common  foundations:  multiple 
descriptions of subjective and lived experiences, noting the emergent essences of these experiences 
(Creswell 2007, Cohn, Kahn & Steeves 2000, van Manen 1990, Mingers 2001).   At  this ontological 
starting  point,  I  departed  from  Husserl’s  and Merleau‐Ponty’s  transcendental  phenomenological 
approach; a systematic process and pure description of  lived experience attached to the notion of 
mind  and  body  separateness  (Kersten  1989, Moustakas  1994).    Also  attached  to  transcendental 
phenomenology  is  the  notion  of  bracketing  or  epoche, which  removes  the  researcher’s  personal 
experiences  and prejudgements  from  the  research  (Moustakas  1994).    This would not do,  as my 
personal  experience  was  already  well  embedded  in  the  research  question  and  would  almost 
certainly continue to  influence the research process.   As well as grounding my research  in my own 





Critically,  transcendental  phenomenology  provides  no  opportunity  for  interpretation  (Heidegger 
1962, Gadamer 1989). This, I considered vital if I am to understand the revealed experiences.   What 




decision  makers  who  work  within  and  integrate  the  shared  culture,  language,  practices  and 
knowledge about common daily experiences contained in a public school. In broad terms and in the 




description  is  that  hermeneutic  phenomenology  permits  the  interpretation  of  the  experiences 
(Heidegger 1962, Gadamer 1989,  Laverty 2003, van Manen 1990).   Another point of difference  is 
that Heidegger’s hermeneutic phenomenology  is based on the assumption that mind and body are 
not  separate  but  intertwined,  and  that  knowledge  is  acquired  by  being‐in‐this world  (Heidegger 
1962).      In view of  these distinctions and when asking, “what does  it mean  to be an  ICT decision 
maker  in  a public  school?”,  I  am  focusing on  the nature of  the day‐to‐day  lived  experiences  and 
allowing  the  phenomenon  to  identify  itself  through  interpretation.    A  further  distinction  from 
Husserl’s phenomenology  is put  forward by van Manen  (1990).   He proposes  that  the purpose of 




The  limitations of hermeneutic phenomenology  for  this  study  are  that  it  focuses on  the  voice of 
individuals each with a different role  in the school and  in their unique setting of a public school  in 
regional Victoria.   Findings  therefore  cannot be generalised  to a  larger population or provide  the 
basis  for  theoretical  assembly  or  policy  decisions.      What  we  can  say,  however  is  that  such 





at  the  same  time,  knowing  people’s  lives  may  be  more  complex  and  rich  than  the  categories 









quantitative data collection methods  is  important.     As such, I have departed for a moment from a 
starting  point  of  participant  location  and  selection  as  suggested  in  Creswell’s  (2007  p.  118)  data 





inter  alia,  the  research  site.    As  such,  the  recollections  and  notes  of  social  conversations  with 
individual  school  employees  and parents within  the  school,  suggest  that  a public  school was  the 
most  suitable  site  sample  for  the  study.    Moreover,  my  perception  of  the  heterogeneity  of 
technology  purpose  and  value  within  a  public  school  context  provides  an  intuitive  and  logical 
location for data collection.  
While the size of the school and the number of enrolments is not considered essential in this study, 
the  school  had  to  be  characterised  as  technology  rich which  implies  a  consistent  practice  of  ICT 
decision‐making.    It  is noted however,  that due  to time restraints, selecting more than one school 
sample site  is outside  the scope of  this study.     Most  importantly and  to maintain a quality study, 
Creswell  (2007)  suggests  that  the  criterion  sample  should  consist  of  multiple  individuals.    I 
approached Kerry Secondary College which met the purposeful criteria  listed above.   Approval was 





In order  to  gain  a  ‘whole  school’  and  as  yet unexplored perspective,  it  is  appropriate  to  select  a 
range of individual ICT decision makers from a range of organisational areas.  Furthermore, Creswell 
(2007) suggests criterion sampling in order to maintain quality assurance in the study.   Although age 
or  gender  criterion  of  the  participants  may  be  relevant  for  future  research,  the  core  criteria 
consistent  with  hermeneutic  phenomenology  is  that  the  individuals  are  required  to  have  all 
experienced the phenomena  in question and be able to articulate their  lived experiences.   The key 
issues are the actions and decisions that lead to ICT realisation.  As such, all participants are required 
to be departmental or whole  school  ICT decision makers and  include, but are not  limited  to,  the 
principal,  deputy  principal,  ICT  champion,  technology  coordinator,  bursar,  teachers  or  heads  of 
subject  departments  and  others which who may  be  disclosed  as  ICT  decision makers  during  the 














In  addition  to my  own  journal  reflections  noted  earlier,  and  for  the  purpose  of  data  collection  I 
considered which method would best encourage a full emergence and rich description (Geertz 1975) 













researcher,  listening  to  the  participant  rather  than  controlling  the  conversation.    However,  it  is 
important to remember that each individual may respond differently to conversational dialogue.  As 
such,  I  intend  to  have  a  semi‐structured  interview  approach  and  interview  protocol  available  if 
deemed more appropriate for the participant (see Appendix A). 
In summary,  the adoption of conversational dialogue  is an appropriate method  for describing and 




Minichiello  et  al  (1995)  suggest  that  recording  and  note‐taking  are  commonly  used  and  reliable 
recording methods.   A  small,  unobtrusive,  digital  voice  recorder was  used  to  obtain  an  accurate 
record of the conversational dialogue as well as to maintain my stance as an attentive listener.  Each 
conversation  was  pre‐recorded  with  the  date,  location,  topic  and  participant  identification,  for 
example  “participant‐a, 21  July 2012.”     Each  interview was  recorded on  a  separate  SD  card  and 
labelled with the assigned  interview code.     It  is  important to note that field notes were taken as a 
















While many hermeneutic phenomenological  researchers do not  subscribe  to  the notion  that  ‘pre‐
determined  criteria  and methods  can be  applied  in  a mechanistic way’  (van Manen  1990, Crotty 
1996, Cohen, Kahn & Steeves 2000), they do agree that some standards should follow by which to 










field  text  through  data  collection,  and  that  of  narrative  text  to  convey  the  researcher’s  present 
understanding  and  interpretation.    In my  view,  this movement  and  synergy  of  texts,  a  dialectic 
process,  enables  a  thick  description  Geertz  (1975)  of  the  complex  experiences  revealed  by  the 
participant  and  interpreted  by  the  researcher.      Cohen,  Kahn  and  Steeves  (2000)  suggest  that 
analysis begins during  interviews when  ideas may begin to emerge then clarified by re‐reading the 














in essence, closes  the hermeneutic circle;  the relationships between  the researcher’s position,  the 
prevailing  ideologies  identified  in the  literature review, and those revealed by  ICT decision makers.   
From  this  it  is possible  to  see,  as  van Manen  suggests,  that hermeneutic  phenomenology  is not, 
‘simple or one‐dimensional’  (1990, p. 78).    It  is also possible  to see  it  is not a method of clear‐cut 
answers,  but  rather  a  method  that  searches  and  discovers  by  description.    This  somewhat 
ambiguous approach  to analysis can present  issues of  rigour  if  the  research  is  to be academically 
acceptable.  Procedural rigour, suggest Tan, Wilson and Olver (2009), can be reached by an auditable 
trail of how all research decisions are reached.  As such, this research provides traceable courses of 
action which  can  be  scrutinised  and  used  by  other  researchers.    In  turn,  addressing  interpretive 




To  conclude  this  section  on  data  reflection,  it  is  important  to  reaffirm  that  the  choice  of  the 
hermeneutic method will allow the experiences of the participant to be presented evocatively and 
authentically, encouraging  the  reader  to enter  imaginatively  into  the experiences described.   The 
method  allows  for  reflection  on  the  part  of  the  researcher,  thus  adding  another  facet  of 
understanding as  the  researcher moves  through  the hermeneutic circle.  In  turn,  this allows me  to 
draw  connections  between  the  part;  the  participant  in  their  role  as  ICT  decision maker  and  the 




To abstract and classify data patterns  (Aronson 1994) directly, and  to  report on  ‘putative  themes’ 
seemed premature.   Removing the participants and their characters from their context  in order to 
extract codes or themes as directed by more traditional methods may oversimplify or overlook the 






Myers  (1999) and Myers  (2009) to adopt a more  innovative and thorough, approach.   As Loftus & 
Higgs  argue,  combining hermeneutic phenomenology  and narrative  inquiry  can  allow  research  to 
engage with  the  individual’s  subjective  experience,  explore  the  relationships  between  individuals 
and  their  communities  and  draw  out  their meaning.    Engaging with,  and  remaining  close  to  the 
subjective can be achieved by  ‘inviting stories rather than reports’ (Chase 2003, p.274), during the 
interviews.    Polyani  (cited  in  Chase  2003,  p.274)  suggests  a  report  is  “typically  elicited  by  the 
recipient” and “the burden of assigning differential weighting  to  the various narrated propositions 
thus  falls on  the  receiver of  the  report”.   By  contrast,  in  telling  stories both  the  interviewer  and 




in  secondary  schools;  an  approach  which  conveys  and  also  preserves  the  authenticity  and 
truthfulness of the context and research participants (Kvale & Brinkman 2009).  I have endeavoured 
to create a picture which will help the reader ‘see’ and ‘hear’ the exchange between the researcher 
and  participant,  as  though  overhearing  the  conversation  themselves.    In  this  way  I  imbue  the 
research with a  ‘double hermeneutic’;  that  is, a  sense of what  I as  the  researcher brought  to  the 
conversation,  as well  as  the  subtleties  and  nuances which  the  research  participants  bring  to  the 
conversation.   Phenomenologically, participants tell their story of how they experience ICT at Kerry 
Secondary  College.    The  hermeneutic  aspect  is  that  they  are  encouraged  to  reflect  on  their 
experience and share their interpretation of it.  By representing their stories as narrative, the reader 
is able to move beyond an  initial understanding of singular truths presented  in other more familiar 
styles such as  thematic analysis, and  rather,  ‘add  to  the collective enrichment of  the conversation 
itself’  (Farrell p.253).   Moreover, by  engaging  in  the narratives,  the  reader  can participate  in  the 
development  of  the  discussion  and  observe  how  the  researcher  had  drawn  the  threads  of  the 
discussion. As Farrell so poetically suggests; ‘In any conversation, there will be peaks and valleys and 
a general growth of knowledge, disclosure and even relationships through a discontinuous range of 
topics’  (p.  255).    It  is my  view  that  the  reader has  as much  a  right  to  this hermeneutic  circle of 







number  BL‐EC  25‐12).    In  order  to  gain  access  to  the  school  and  potential  participants  it  was 
necessary to present and ethically validate the study, to both the university ethics committee, the 







I have demonstrated  that  the appropriate  selection of hermeneutic phenomenology was  in  some 
measure, dependant on  an understanding of  the ontological, epistemological and methodological 
perspectives which underpin this approach.  Heidegger’s hermeneutic phenomenology alongside the 
methods,  conversational  dialogue  and  narrative  presentation;  has  enabled me  to  see,  represent, 
interpret and understand the multiple perspectives of the social and day to day issues which play a 
role  in  the  life  of  an  ICT  decision  maker.      In  turn,  this  presents  significant  potential  for  the 
application  of  hermeneutic  phenomenology  to  inform  further  ICT  and  education  phenomena 








decision makers at Kerry Secondary College.    It  is a  full and  rich narrative description of  seven of 
KSC’s leader’s hopes, fears and frustrations of ICT at KSC. 
In doing so, the chapter aims to meet the research aims: 
 To  firstly,  capture and explore a deeper understanding of people’s every‐day experiences 
and  relationships with  ICT  in  the  setting  of  a  government  secondary  school,  in  regional 
Victoria.  
 Secondly, to fill the gap  in research that  lacks a focus on pre‐adoption accounts from those 
involved in the realisation of ICT in schools.   




Care  was  taken  during  the  interviews  and  presentation  of  narratives,  to  utilise  research 












other’s  whims.    The  receptionist  was  a  chatty  woman  who  appeared  to  handle  many  tasks 
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and the ringing of telephone  landlines  in the background, however, I was surprised by a  lack of ICT 







out  in a somewhat  intimidating way.    I was,  I might add, somewhat nervous  in conducting my first 




The  school  council  member’s  greeting  was  confident  and  polite.  This  man  exuded  an  air  of 
eccentricity. Tall and  thin  in  stature, Charlie would not go unnoticed  in a group.     A worn  tweed 
jacket, brightly coloured scarf and a great spray of unruly hair suggested that this interview might be 
unrestrained, energetic and engaging.  The stark white walls of the school’s meeting room, the white 
table, white  chairs  and  digital  recorder  did  not  appear  to make  him  uncomfortable.  Indeed,  he 
seemed unhurried, relaxed and eager to begin our conversation.   
After reviewing the field notes and transcribing Charlie’s interview, I came away with a rich tapestry 
of this school council member’s thoughts and experiences about  ICT at Kerry Secondary College.    I 
learnt that Charlie had been a teacher  in government secondary schools for several years, some of 
which was spent teaching information technology at a junior level.  His involvement with KSC began 






‘...sort of burn on  the horizon,  glowing  towards  classrooms  and  teachers  and  seeming  to 
offer much right from the beginning, and  it has never ever realised that apparent promise. 












Rudd’s  2007  Digital  Education  Revolution  (DEEWR  2008).    This  tone  of  frustration  re‐appeared 
several  times  during  our  conversation  and  in  particular,  whenever  we  returned  to  discussion 
involving government policy or resources for ICT at KSC.   




lots  of  money  on  getting  computers  in  and  getting  software  in  and  on  professional 
development.  But they don’t have a plan for ICT and then don’t have accountability for ICT. 
...  Indeed,  I  think Victorian government schools are vastly underfunded.    In  terms of  ICT,  I 
think  it  languishes because  it hasn’t had  enough  thought  really... Rudd, with his pathetic 
announcement  about  laptops,  governments  think  they’re big noting  themselves  and  then 
wave the ICT flag at voters.’  
Endeavouring  to  identify  external  influences,  other  than  government  policy,  I  asked  Charlie  if  he 
thought  ICT  at  schools was  important  to  voters or  to  school  community  stakeholders. He  replied 
somewhat contemptuously:  
‘Parents want  it, companies want  it, voters want  it, governments want  it because they feel 
good about  it and  it’s essentially muddling around.   Voters at home don’t know anything 
about ICT on the whole, so they say yeah, let’s have one of those. And they’ll vote for it, but 
that’s as  far as  their understanding goes and  that’s as  far as  the bloody politicians go  too.  
They leave it as window dressing. So schools, KSC, just muddle through as best as they can.  
And there are perhaps only two or three people in the school who have got anything like a 






It  is here  in Charlie’s terse criticism and apparent frustration, that several  issues become apparent.  
Of  particular  interest,  is  the  perception  of  ‘muddling’  through  ICT.    Charlie  suggests  that  the 
government  seduces  trusting voters and parents with  the  transformational promise and power of 
educational ICT.  What follows in his view, is that the rhetorical appeal of this excitement and build 
up,  leads  to a  situation where  technology  rationale and use  in  the  school  is given  little  sustained 
attention by the government, thus  leaving KSC to proceed  in a confused or aimless manner.   Thus, 
‘muddling’ through as best as they can without the support and guidance of experienced and skilled 
ICT leadership from the government, or from within the school’s pool of staff.  Furthermore, without 












were  probably  never  read.  ‘I  think  perhaps  our  goals  for  ICT  are  implicit,  and  they’re  very 
undeveloped.’     The council, he suggested, was more concerned with student welfare as the main 
priority, rather than ICT.   Charlie’s comments suggest that KSC may have more pressing priorities or 





words,  ‘she  is a capital G gun; she  just works  like a slave and covers all the key areas of her role’.    
Regardless of his steadfast support for the Principal, he also felt that she had little additional energy 
or time to make ICT a priority; ‘she’s just got so many other things to do’.    
Following  this  statement,  the  conversation  progressed  towards  a mutual  curiosity  regarding  ICT 
decision‐making.    If  the  Principal  was  not  able  to  give  ICT  significant  attention,  was  there  an 
experienced  ICT  individual, department or  leadership  team on which  she could  rely  for guidance?  
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Charlie replied,  ‘not  that  I’m aware of’.   To  illustrate, he described a recent  ICT project which had 
been presented to the school council.  
‘KSC is currently involved in the development of a piece of education department software, 
which  enables  teachers  to monitor  the  progress  of  individual  students.     A  purpose  of  it 
might have been raising the school’s profile in Victoria and will be brownie points for us and 
put  us  in  good  stead  with  the  department  and,  it  will  be  bragging  rights  among  other 




of  things  in  the  strategic plan.   That’s why we asked  to have  the presentation made. The 
teachers  involved  in  the  project  presented  a  taste  of  their work  to  the  council.    It was 
extremely  impressive.    I  think perhaps  that  those  teachers  are  lead  teachers, part of  the 
school  leadership  team and with  this,  responsibility  for  this software program.   They have 
been given a push into a more active leadership role.’   
To  summarise  the  conversation  so  far,  Charlie  had  clearly  identified  government  policy  as  the 
preliminary external  influence for  ICT  in the school.   From his experience on the school council, he 
believed  that  in  some cases  ICT projects were used  to help maintain  the  schools competitiveness 
and  gain  credibility  with  government  education  departments  as  well  as  school  community 
stakeholders.   What was also becoming apparent was Charlie’s view that the school was muddling 
along  with  ICT  in  a  somewhat  ‘hit‐and‐miss’,  unplanned  and  messy  way,  blaming  the  lack  of 
government  resources  for  the  resultant,  languishing  state  of  ICT  at  the  school.    So  far,  the 
conversation was yet to yield a discernable pathway along which  ICT decisions occurred within the 





skills  or  welfare  or  something...but  it  could  also  have  been  approached  as  a  school 
operations thing to develop the school in particular areas.  I think the Principal just took the 
bit  between  her  teeth  and  got  us  into  it.    So  the  decision‐making  process  is  well,  it’s 
nonexistent; it just doesn’t arise.’ 
Here again, Charlie’s uncertainty and  frequent  ‘guesswork’  regarding  the  realisation of  ICT at KSC, 
suggests  that  the  school  council may be unfamiliar with  ICT  rationale or decision practices at  the 
school.    Disturbingly,  it  could  also  suggest  that  a  rationale  or  observable  pathway  towards  ICT 
realisation does not exist at all. Charlie  reiterates  this possibility when he  talks openly about  the 
pathway of ICT accountability.   











effort, and at KSC, a strategic plan.   Then a number of people  in  the school, not  just one, 
need to share a vision of what  it  is and what  it can be, and they need to have a period of 
time  in  which  to  work  towards  that.    Perhaps  if  government  schools  could  develop  a 





efficiency. She presented a neat and  relaxed appearance.   Dressed  in autumn  coloured hues, her 
concession  to  flamboyance might  have  been  her  long,  luxuriously  thick,  silver  hair  left  to  drape 
loosely down her back.  Her greeting was warm, her handshake firm and her stride purposeful.  She 
led me to a roomy office, complete with comfortable sofas and a coffee table, which I imagined had 
been  the  hub  of  numerous  parent,  student  and  teacher  exchanges.   While  I  prepared  for  the 
interview,  I  learned  that  Jan had been at Kerry Secondary College  for almost 17 years and  in her 




After discussing  the project  and matters of  interview  confidentiality,  anonymity  and  consent,  Jan 
appeared anxious.  She wanted to know who exactly the data would be shared with.  She also asked 
me  to  confirm  that no one  at KSC would hear or  see  the data.  I began  to wonder how willing  a 
participant she was for this interview.  Jan was not at all relaxed.  She stated nervously that she was 
intimidated  by  the digital  recorder.    I  suggested we  relocate  the  recorder  and  then moved  from 
further away from Jan, to a  less  intimidating position on the sofa  in attempt to reduce her unease.  
This was mildly unsettling, and the interview got off to a somewhat stilted start. I had the sense that 
from the onset, Jan was guarded about our conversation.  She began by making it clear that part of 













up and pinned on  the notice board.   The  staff and  students would  then have  to go  to  the notice 
board to read  it.    ‘Now’, she told me,  ‘those sorts of things could be on school’s Ultranet’, a $60.5 
million, Victorian Government site  that students, parents and  teachers can access via  the  internet 
(DEECD, 2012).    In her  view,  the Ultranet meant  that people  could  communicate more  than was 
previously  possible.    She  was  quick  to  add,  that  this  did  not  necessarily  mean  it  would  make 
communication more effective, but in her view, it was more effective.  Jan talked about other ways 




‘I don’t know  if I would use the word pervasive, but yes  it  is being used through the whole 
school.  This brings certain efficiencies. ... In terms of learning it was challenging before to be 
able to use diagnostic testing with students.  It’s much easier now.   The tests online can be 
adaptive.   This  can happen at different  levels, get  results back quickly; you don’t have  to 
mark yourself and can get straight onto unpacking that  information which can then  inform 
your teaching.  You don’t have that lag time.  That’s quite significant.  Those sorts of things 




















interview was not so much the content of  Jan’s dialogue, but how  it was being uttered.    It was as 
though she needed to gain control of the interview by trying to convince me and lecture me about 
the benefits of  ICT at KSC.    It was at about  this point  in  the  interview  that  I  felt we were straying 
further and  further  from a  trusting, mutually enacted conversation; one which would allow  Jan  to 
openly  and  honestly  discuss  her  thoughts  and  experiences  of  ICT  at  KSC.    She  was  becoming 
defensive of  ICT at KSC  in a way which seemed to be protecting the Principal and the school from 
criticism. On more  than one occasion  she deflected questions and  referred  them  to  the Principal.  
However, her enthusiasm for ICT did not waver.  For Jan, technology was great – a way to improve 
learning  and  associated  practices.    In  this  positive  light,  she was  able  to  reflect  on  ICT  and  her 
previous experience as a physical education (PE) teacher.  
‘One  to one  technology  is  great. All of  the  students  in  the  college have  got  a  laptop.  It’s 
excellent! You can walk around and see that they’re being used more and more effectively in 
the  classrooms.   You  can  say  it’s  really handy  for  students  to develop  their ability  to give 
feedback in PE. Before you had to take a photo of someone doing something, then you had 
to send  it off to have developed.   Then you had a camera that had you know,  like a floppy 
disk.   They  (the  cameras) were quite big were  two and a half  thousand dollars. That was 
really exciting. Now you’ve got those flip cams and kids can record it and there’s their work, 
their gymnastics sequence or whatever.   You and  I can sit there and  look at  it and say, oh 
right, now I know what I need to do.  Technology hasn’t driven the learning or changed it, it’s 
just made it more effective.’   
Jan  felt  that most staff at KSC were positive about  ICT and continued  throughout  the  interview  to 
draw my attention to the transformative capacity of educational ICT.     
By  this  stage  in  the  interview,  we  had  determined  that  ICT  at  KSC  was  a  complex  system  of 
technologies  used  across  the  ‘whole‐school’  by  teaching,  administration  and maintenance  staff, 
parents and students.  In Jan’s view, educational ICT was an evolutionary inevitable; one which was 
proving to be useful in enhancing students learning experiences and for the most part, accepted in a 
positive  way  by  nearly  all  staff.      Overall,  Jan  had  an  optimist  view  of  technology.    However, 
identification of  the  rationale  for  ICT  in  the school or  the pathway by which  it was accepted, was 




‘No,  for  example,  that  on  demand  testing  software  is  made  available  from  Education 
Department.  So, one would assume that they are experts in terms of ICT, have looked at it 




how applicable  they are. That’s how  those  things come  together and how we make  those 









Our  conversation  turned  to  ICT  policy  and  decision  processes.    I  noticed  that  her  previously 
optimistic  commentary  belied  a measure  of  uncertainty  about  strategy,  policy  and  planning;  an 
uncertainty shared by many of the research participants.  
‘You’d have to ask the Principal that.  I mean, there is an IT, or, I think there is an IT policy. 
From a student  learning perspective,  I would say  it’s  the  learning  that drives  the selection 
and the use. It’s not necessarily the technology that is doing the driving.   ... I don’t have any 
hesitation in saying that.’   
What  is also noticeable  is her view  that  learning drives  technology at KSC.   This  is contrary  to her 
earlier  perception  of  technology  as  an  evolutionary  ‘force’;  suggesting  that  educational  ICT  is 
immutable and beyond challenge.    Interestingly, the academic pendulum has swung  inconclusively 
between  these  two perspectives –  the social construction of  technology,  (Feenberg 2001) and  the 
























though my  research was as  integral  to her day as any other  school matter. Gael’s  self‐confidence 
was  immediately apparent and took the form of optimism.   I felt  instantly  invigorated.     There was 
no doubt that she could keep those about her in high spirits.  She fulfilled all the preconceived ideals 
that  the  town  of  Kerry’s  hero‐worshipping  had  bestowed  upon  her.   Her  infectious  smile,  bright 
attire and warm handshake made me  feel a welcome arrival at  the  school.    She  seems  to  spend 
considerable time among people in this small town and has attracted noteworthy attention from the 
local newspapers.     Gael had, according to some Kerry  locals and school staff,  instilled a culture of 
leadership,  vision,  strategy  and  positive  engagement  with  the  community.    According  to  local 
sources, Kerry Secondary College had become fraught with troubles and was thought to be a ‘sinking 










‘I’ve  built  a  really  strong  team.  The  Assistant  Principal  (responsible  for  Curriculum  and 
Student  Learning),  is  very,  very  good  and  passionate  about  her  things  and  the  Assistant 
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Principal  (responsible  for  Student  Wellbeing  and  Engagement)  is  very  passionate...it’s 
actually the sense of team.  I’m a bit spoilt I think.  If I have any skill at all, it’s actually about 
recruiting  the  right  people.    There’s  a  lot  of  research  that  indicates  that  leadership 









things.    I think that’s the bit of  leadership which you have to be really, really conscious of, but 
that’s the bit that makes the difference.’   
I was captivated by the Principal’s rousing oratory; however it was time to turn to the subject of ICT 
at  the  school.    The Principal determined  that  the  school must be  a  reflection of  the  community. 
‘What’s happening  in society has to be happening here’.   She firmly believed that the school was a 
linchpin between  student preparedness and business  requirements and  took  seriously  the  role of 
technology integration at the school. Her tone was, political.  
‘There’s not a workplace you can think of where there’s not technology  integrated  into  it. You 
don’t want kids  leaving school and not ready to participate  in the workforce or ongoing study.  
Part of our outcome is getting them to where they want to be.’ 
Gael’s  statements  echoed  the  global  economy  mantra,  replete  in  contemporary  educational 
technology policies (Clegg et al. 2003, Kozma 2008, Buchanan 2011,).  A mantra which dictated the 
importance of preparing youth for  life and work  in the 21st Century.   Indeed,  it was as though Gael 
was merely  delivering  the  same  political  rhetoric.    The  use  of  ICT  at  the  school,  in  ways  that 
appeared to be ‘imbued with no values other than economic’ (Selwyn 2011b, p. 61) did not seem to 
fit her compassionate leadership profile.  I wondered if it was adequate for the school to operate, in 
terms  of  ICT,  as  a mirror  of  society,  rather  than  a  civic  institution  conscious  of  the  potential  to 
produce  tremendous  social  consequences  such  as  economic,  health  and  welfare  (Klebe  Trevino 
1986)  on  schools  stakeholders.      I was  curious  to  learn  how  the  school was  guided  through  the 
complexities of ICT.  
Gael did not allude to any formal or informal structures to guide ICT realisation nor did she appear to 
be  concerned  about  consequences.    In  some  ways,  she  was  a  modern  manager,  divesting 
responsibility to those below her;  ‘I think  it comes down to allowing kids the  information to make 






say no mobile phones, we say there’s no mobile phones  in class.   Don’t get them out.   But 
kids use them as camera, they do video with them, they use them as their calculator.  We’ve 
got  some  staff onto being an eSmart  school and we’ve had different Federal Government 
funded programs about cyber bullying – there’s a stream and there’s a structure to do that 
work.’  
As with other participants,  I noticed  that our conversation had drifted  to post‐implementation  ICT 
issues such as cyber bullying.  It seemed easier for participants including the Principal, to discuss ICT 
as a post‐implementation  issue;  that  is after  it had been put  into practice.    It was again,  (as  I had 
found  with  other  participants)  proving  more  difficult  to  tease  out  particulars  related  to  the 
realisation of  ICT, prior to  implementation.   By this, the third  interview,  it was becoming apparent 
that the KSC leadership team were unable to describe a pathway or process, by which ICT decisions 
were being made for the school.    At this point, it would be relevant, indeed significant, to note that 
the vagueness and ambiguity  in  the  realisation of  ICT at  this school could be associated, although 
tenuously,  to  the apparent  ICT  ‘muddle’ described by other participants.      I asked  the Principal  if 
there was a leadership team that helped steer the school through ICT.  














part of all of our discussions”.   She  implied that  if the school wished to  improve communication or 
curriculum delivery or other processes,  ICT was an  integral part of  the solution.   For example, she 
explained that Moodle, a Learning Management System (LMS), was used for assignment submission, 














goals,  build  confidence  and  raise  expectations  among  her  team,  the  students,  parents  and  the 
broader  school  community.    I  had  begun  to  appreciate  that  ICT  at  KSC  consisted  of  multiple 
iterations and was the complex integration of many factors.  Nonetheless, I was still puzzled.  I was 
not out to confirm or deny the transformative capacity of ICT, rather, I wished to explore the manner 






look at  it, reflect on  it and make a decision. Why would we  jump to an  iPad?   Because  it’s 











employed by the school.   While  ICT was expected to function at the same operational  level,  it was 





‘At  the moment,  I’m  trying  really hard  to move  [ICT] across  to  the  library.    Librarians are 
really,  really  clever people.  They understand  resources,  they understand  curriculum,  they 





software  and  support  teachers  in  acquiring  skills  to  effectively  use  online  learning  resources.    
Indeed, she  thought  librarians had a skill set which could be used  to determine  ICT  for  the whole 
school, not only the teachers and students.   
‘I’ve moved my technicians, my techie types, to the libraries on both campuses.  I’m creating 
a  one  stop  shop  for  staff  and  students  about  technologies  so  that  it  will  become  my 
technology hub.’  
Judging by the Principal’s confident pitch, she did not doubt that librarians were capable of making 
ICT  decisions  for  the whole  school.    Indeed, with  little  time  herself  to  dedicate  to  ICT,  a major 
consumer of  resources at  the school,  it was as  though she needed  to convince herself  that others 
were capable of  taking on  the  role of  ICT management.    Interestingly,  in an earlier  interview,  the 
school council member stated,  ‘if  there was an  ICT enthusiast who was able  to develop  [ICT] as a 
concern within  the school,  I expect  the Principal would snap  it up and say  right, you can do blah, 





the  same  quality  control  when  they’re  selecting  a  book.    ...  They  have  a  whole  set  of 
knowledge and criteria that they judge all resources by and just apply those same decisions 
to technology.  I expect them to make the same sort of decisions.’   
Although Gael has  the confidence  to allow staff  to grow, and  learn  to  follow  their experience and 
instincts,  I did not  share  the  same  certainty and optimism as  the Principal about  the  librarians  in 
their new  ICT  role.   For example, on  the one hand,  I was  certain  that  librarians  could adequately 
recommend maths  resources  to  a  teacher  or  student;  on  the  other  hand,  the  librarian may  not 
identify  adequately  with  maths  at  a  theoretical  level,  in  order  to  make  informed  curriculum 





don’t  make  a  responsible  decision...someone  will  complain’.    This  approach  suggests  that  the 
approach to  ICT may only be reconsidered after the technology has been  implemented, after staff 
and  financial  resources  have  been  spent,  and  after  a  technology  failure  occurs.      Despite  the 
constantly changing and complex nature of ICT at KSC, the Principal remained positive, confident and 
trusting of the librarians. 





technology.    ‘They’re  not  silly,  they’re  marketers,  so  they’ll  find  the  librarians,  just  like  our 
booksellers find our librarians.  Although the hardware stuff, I’ve probably tended to pick up because 
I have an  interest  in  it.’   She explained that when she first started at the school, she would write a 







at  the  school, which would make each board  interactive.    Setting up a whiteboard  for each  class 





not ad‐hoc.   So  I’m not basing decisions on a best guess; so  I can actually know  it’s a good 
piece of software and  it’s mutually edited, not by a manufacturer or provider, but so that I 
can actually work  it out  for myself.    It’s almost  like we need an educational alternative  to 





You’ve  got  to  think  really,  really  carefully  about  how  you  spend  your money.’  Gael  implied  the 
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interactive whiteboards  had wasted money.    She  described  the  need  for  a  forum where  schools 
could post comments or feedback about the pro’s and cons of hardware and software.  Gael felt the 





To  describe Michael  is  to  describe  a  romantic  cliché;  tall, well  built  and  handsome.   He  seemed 
gentle and friendly and presented as a man of kindness, patience and integrity.   I imagined Michael 
would be caring and considerate and that he would know the students well.   Traits of character,  I 
thought might  be well  suited  to  the  responsibility  of  Assistant  Principal  responsible  for  Student 
Wellbeing and Engagement at Kerry Secondary College.   He had been in this role for two and a half 
years,  however,  his  increasing  work  load  meant  that  he  was  no  longer  able  to  teach  in  the 
classroom.  He missed being in the classroom.  For him, the students are wonderfully unpredictable 
and  the  classroom  he  thought,  could  be  a  ‘bit  of  a  refuge’  from  his  daily  dealings  in  this 








able  to  track  their  child’s progress online.   He expressed his  concern  for  the  sector of  the  school 
community  that  came  from  disadvantaged  backgrounds.    They  felt  they might  find  the Ultranet 




edged sword.  ‘Email  is overwhelming at times’.   He received approximately 80 emails a day any of 
which could be a complex query absorbing up to half an hour to respond to.  He remembered a time 




Michael was also unsure  that  the skills  that  the students  learned at school were skills  they would 




information  management  skills  in  order  to  separate  good  quality,  from  poor  quality  digital 
information.   Michael had other  concerns  that  related  to  ICT.   He had observed  that  there were 
some forms of physical activity that the students were doing less of, however he was not certain that 
ICT had caused  the decline  in activity.   He was convinced however,  that  students were doing  less 
handwriting, a problem when  it came  to  ‘slabs of writing  in exam conditions.   Cyber bullying and 
cyber safety was also a cause for concern.   Even  if the cyber bullying were to take place outside of 
the school,  ‘those kids then have to come to school and co‐exist.   There  is an expectation that the 




‘From  a  classroom  teacher’s  point  of  view, my  frustrations were  still  around  the  sort  of 
infrastructure and the number of times you try to run a class and the kids “netbooks” would 
either be getting repaired or they’d run out of charge, or they’d left them at home, or they 
had a broken screen...it was quite disheartening sometimes,  trying  to plan  really engaging 
lessons and then get there and half the kids don’t have their computers.’ 
He explained that to solve these particular problems, the government swapped the flimsy netbooks 
to a more  robust  laptop. However, Michael was pessimistic about  this government  initiative.   He 




technician  to  the  library.   There was according  to Michael, an excess of  library  staff.   To prevent 
students interrupting the ICT technician, the librarians reported the ICT problem.  By doing so, they 
developed  basic  ICT  knowledge  and  were  able  to  fix  the  problem  without  disrupting  the  ICT 





Michael put  the problems down  to  the pace of  technology but did not elaborate.    In  spite of his 
somewhat pessimistic outlook so  far, he did seem  to hold out some hope  for educational  ICT.   He 
was  impressed  by  the  capacity  of  ICT  to  encourage  collaboration  through  social media  such  as 
Facebook.    ‘There are also staff members  I think, use those web  tools really well  in terms of their 
work’.   
‘Most people sort of see  it as  inherently...a good  thing.    If we can get  this  to work  for us, 
there’s endless  learning possibilities.   And  it’s got  to happen.    I  just  think  there are  some 
significant teething problems in terms of resources and infrastructure and that sort of thing.’   
It had by now become evident  that  ICT was a significant priority at  the school.   Although Michael 
claimed  some  ICT  funding was  initially  supported by  the Digital Education Revolution, he did not 
think  that  the government had  forced computers  ‘down our  throats’.   His understanding was  that 
government funding could have been used to purchase desktops or whatever ICT a school chose to 
implement.    In  his  view,  schools  saw  this  as  an  opportunity  to  advance  their  one  to  one  laptop 
program.   More recently, he thought, the school as well as parents were responsible for some  ICT 
funding, at certain year  levels.   ‘I think  it’s about $120 the parents pay and we pay the rest. So  it’s 
been a significant budget outlay for us’.  The school was experiencing declining enrolments, leading 





up  the  ICT budget deficit. At  the  time of  research,  increasing  the parent  contribution was only  in 
early discussion phase and had not been finalised.  Even so, Michael was concerned.  This course of 
action would have an  impact beyond the school gates.   He did not know  if all parents could afford 
this increase.   
I  asked Michael  how  he  thought  the  school  could  best  consider  ICT  budget  cuts  and  impact  on 
student, parent and staff welfare.  He considered this for a moment then responded with surety:   
‘I  don’t  think  decisions  about  ICT  are  different  from  decisions  about  school  uniform  or 
whatever.  It’s about, I think, getting as many different views as possible.  That’s about being 
transparent about how you’re making the decision.  As long as you are transparent and you 
sort of say  this  is  the process, we’re going  to seek your opinion, we’re going  to  take  it on 
board. At  the end of  the day,  these are  the people  that will make  the decision and  this  is 




Michael felt that by  including as many people as possible  in  ICT assessment, there would be more 
ownership of decisions,  leading to successful  implementation, culminating  in ICT ‘pay off’.     Several 
issues arise  in Michael’s comments.   Firstly  it  is  interesting  to note  that Michael  felt  ICT decisions 
could be paralleled with school uniform decisions.   According to the Department of Education and 
Early Childhood Development  (DEECD 2012c), school councils develop and  implement dress codes 
for  their  students  as  outlined  in  legislation.    All  dress  codes must meet  human  rights  and  anti‐
discrimination  requirements,  include  an exemption process, health  and  safety  considerations  and 
requirements  relating  to uniform  supply arrangements.   Clearly, much  thought and  consideration 








which  transparency  could be determined.      I also wondered  if  there was any  system used by  the 
school to monitor the efficacy of ICT.  He described an online ICT staff performance monitoring tool 
implemented  ‘a  few  years  ago’  by  the  government.   While  this was  not  a  tool  to monitor  the 




with  regional office, but  that was  the  thing  that  year’.   He  stated  that  there was pressure on  all 
schools  to  complete  the  online  surveys  and  ensure  that  ‘100%’ of people had done  it.’   We  still 
encourage people to do it, however Michael thought that it was just another programme to monitor 
something, ‘that was not really working’.  
Throughout  our  conversation  Michael  had  expressed  frustration  at  the  lack  of  resources  and 
infrastructure.   He  thought,  ‘we could do a  lot better  if we had  that  sort of dedicated  leader  just 






offer  any  comment  on  the  performance  of  this  staff member  and  the  effectiveness  of  his  ICT 
management.     Following the departure of the staff member, the Principal had taken on  ‘that side 
things’ which included ICT.   
‘It’s a question of resources. We’re in a situation of declining enrolments...the department is 






‘Schools  and  organisations  are making  decisions  all  the  time  and  there  are  some  things 
you’ve got  to be pragmatic about and  say OK,  I don’t have hours and hours  to devote  in 
terms of having discussions about how  this aligns with  school  values,  that  sort of  stuff.... 





thought  that unless  it became affordable,  the school needed  to do everything possible  to support 
ICT.  This included making a cut back in other areas before considering a cut back to ICT.  ‘ICT has to 
be  one  of  the  priorities  I  think’.    I wondered  if  the  school was  supporting  ICT,  rather  than  ICT 
supporting the school.   
‘When  it’s working,[ICT’s]  supporting  us  you  know.    If  you walk  into  a  Year  7  classroom 
where  all  the  computers  are  working  and  the  kids  have  them  and  they’re  working  on 
engaging activities...without a doubt  it’s supporting  learning.    If  it’s more engaging and the 
kids are involved, it will enhance the learning, but I guess I don’t have any empirical data.’  



















A tall,  lanky man drifted across the passage to greet me.   His hair fell about his forehead  in broad, 
retro wedges; his smile was easy.  I guessed Harry was in his 30’s; quite comfortable with himself as 
Lead Teacher responsible for student learning.  He was, I imagined, a man who prided himself on his 
politically  liberal views; a creative type, who didn’t  ‘sweat the small stuff’.   He would be calm and 
collected in the face of a crisis.  
I  followed  Harry’s  great  loping  strides  to  the  junior  campus  staffroom  and  while  I  set  up  the 
recording device, we chatted like old friends.  Harry seemed to be unfazed by the hustle and bustle 
of the staff room and I thought that his unruffled demeanour would do well at this bustling school of 
a  little over 800 students.     He would  I thought, be good company and a popular teacher at Kerry 
Secondary College.  Our interview got off to a relaxed start.   
I learned that Harry had been teaching a wide range of subjects for several years at Kerry Secondary 
















He  thought  some  teachers might  share his  views.   According  to Harry,  ‘technology  alone doesn’t 
make a good teacher’.  ‘You can be as good as any other teacher without technology; but it’s about 
being a better teacher’.   According to Harry, ICT was ingrained in the younger staff who were using 
the  internet  and  communicating  through  emails  and  SMS. However,  he  thought  that  for  various 
reasons, there were many other teachers at KSC who were not using the internet very much at all.   
‘Technology  use  is  a  culture.    And  so  like  any  culture  it’s  about  being  open  to  it  and 
understanding it, if you are going to accept it.   Otherwise, cultural differences are probably 
the  hugest  forms  of  segregation  in  the world.    It’s  very  hard  for  people who  have  really 
strong cultural beliefs and fears about a different culture to be enthusiastic, let alone invite 




Harry  did  not  offer  any  other  comments  related  to  consequences,  nonetheless  this  raises  an 
interesting point.  If there is no consequence for either failing to take up ICT in schools, or indeed, no 
consequence  for  implementing  ICT  which  has  resulted  in  failure,  surely  this  raises  questions  of 
accountability, transparency and responsibility related to the take up of ICT in schools?  If ICT is to be 
effective,  should we  require  schools  to ensure  that  the worth and  impact of  ICT  is managed and 
nurtured in a way that ensures its sustainability?  While elaborating on the notion of accountability 
consequence  is  beyond  the  scope  of  this  study,  it  presents  interesting  opportunities  for  future 
research. 
Harry  described  KSC  as  a  one  to  one  laptop  school.    He  thought  that  in  past  two  years, more 
students were using their laptops and preferred to be sitting in the library with their computers and 
using it for social activities such as gaming and social networking.   
‘Engagement  is definitely a priority, and we know  ICT can  improve engagement even  if  it’s 
not necessarily improving your learning outcome.  So, in that sense, it kind of connects you 
to  better  learning  outcomes’...it’s  kind  of  that  bridge,  rather  than  ICT  equals  better 
outcomes.’ 
Harry also  shared his views  related  to  students’  influence on  the  take up of  ICT at  the  school.    If 
students  had  a  good  experience  with  teachers  who  were  using  ICT,  they  wondered  why  other 
teachers were not using it.  Harry believed this put pressure on teachers to take up ICT, even if they 







tasks.    ‘The plan  is  to get parents  involved  in  it, but  they are  still  ironing out a  few bugs  I  think’.  
Harry guessed  that  the Ultranet would allow parents  to be  involved  in  the  students’  learning and 
support and share  the  learning  responsibility.   He described  the big benefit of  the Ultranet as  the 
ability to ‘engage virtually in the classroom and see the goals that are being set for the student and 
support them in meeting those goals’.  The Ultranet was also being used to track staff performance.   
‘...the  teachers  in my  team  all  have  a  portfolio  page  that  shows  how  they’ve met  the 






‘...the union  is  encouraging  its members not  to use  the Ultranet  as  a way  to protest  the 




As well as  the one  to one  laptop program and  the Ultranet, Harry  identified  technology as being 











Although  Harry  was  able  to  observe  some  of  the  drawbacks  and  consequences  of  ICT  in  the 














Harry was  talking  about Quick  Release  codes  (QR  code)  commonly  used  in  consumer marketing 
(Maron & Magnus 2009).  Scanning a QR  code with a mobile phone provides quick and effortless 
access  to  the brand's, or  in  this case,  the book’s YouTube website.   Harry was convinced  that QR 
codes  provided  an  opportunity  to,  ‘...build  the  capacity,  enrich,  or  create  a  new  experience’.    In 
Harry’s  view, meeting  these  criteria  would  justify  the  implementation  of  the  QR  code.     When 
pressed  to  explain  how  he  thought  the  QR  code  had  been  introduced  to  the  school,  he  was 
uncertain.   
‘I  don’t  know  exactly,  but  I’d  say  the  librarians  perhaps  saw  that  technology  being 
used...they might have picked it up from professional development or a colleague said hey, 
we’re using this. ...I’d say we’re really cautious of  just  jumping  into some technology, and I 
think even if it’s not that expensive, you always want to see how well it is going to work.’  










Harry  explained  that  the  librarians  were  being  strategically  positioned  as  ‘tech  savvy’,  online 








three  things.    Firstly,  it  ‘must  provide  an  enriching  experience  and  one  that  really  engages  the 
student and does make a difference’.  Secondly, if ICT saves time and does something smarter, and 
the  resources are not  too costly,  ‘then you’d want  to do  that  instantly’.   The  third  ICT priority  for 
Harry was  ‘culture making’.    Critical  in  his  view,  if  people were  going  to  learn  how  to  adapt  to 
technology at the school.   
In making smart  ICT decisions, Harry  felt  that KSC was  ‘skipping steps’, necessary  to establishing a 
solid  ICT  foundation.    He  thought  the  school  could  be  less  reactive  by  planning  better,  fixing 
problems ‘when we had a chance’, and not ‘rushing through that step’.   He emphasised rushing as a 






For  Harry,  it  was  important  to  stop  and  think  about  how  to  ‘make  more  early  adopters  of 






On  the one hand, Harry  thought  it would make sense  for KSC  to have a distributed  ICT  leadership 
team.  On the other hand, he felt it would be important to have an individual fulfil the ICT leadership 
role.  He described this ‘leader’ as a person who should be passionate about ICT and should ‘use IT 
really well’.   This he  thought would be  infectious and help  the  take up and  richness of  ICT at  the 
school.  He offered no other criterion.    






Leonard was not wild‐haired, did not have  thick‐lensed glasses and by no means did he  fulfil  the 
dreariest  of  computer  technician  stereotypes.    He  was  I  thought,  rather  unremarkable  in 
appearance, but  rock  steady  in  character; pensive,  serious  and disconcertingly  rational.    I walked 
with Leonard through the library and entered the technology zoo that was his office and workspace.  
The  room was  packed  full with  an  assortment  of  laptops,  screens,  printers,  cables  and  tools;  a 
jumble of  technological objects  de  jour.    The  space was  abuzz with discordant hums  and whirrs. 
Somehow, amongst the jumble, there was a sense of order.  Valued for his technical competence, it 
was easy  to  imagine  that  the pulse Kerry Secondary College’s  technology  relied on Leonard’s  rock 
steady character and sturdy work ethic.   
Leonard  has  been  a  Specialist  Computer  Technician  in  the  government’s  Technical  Support  for 
Schools  Program  (TSSP)  at  the  school  for  almost  four  years.    According  to  the  Department  of 
Education  and  Early  Childhood Development  (DEECD) website,  a  school  retains  responsibility  for 
overall  technical  support.    However  the  DEECD  assists  school  to  support  their  IT  environment 
through the TSSP (DEECD 2012d). 
‘All  of  us  technicians  are  contracted  in  through  private  companies.  So we’re  not  actually 
employed by the department themselves or the school.  I’m employed by a company down 
in Melbourne.’ 
Leonard’s  responsibilities  include  interalia,  network  administration,  server management,  desktop 
and laptop repairs, software repairs, and virus problems.  As a Specialist Technician, he is also able to 
assist with other  ICT  requirements such as planning and  implementation advice, staff professional 
development, purchasing advice and other duties requested by the school. 
‘I don’t think many,  if any, understand the servers or anything  like that.    I don’t think they 
have  any understanding of what  goes on.   How  it  all works  together.    It’s  just how  it  is.  
People can get unhappy if you don’t fix their problem immediately.  We’ve implemented an 
electronic  job  system  so  that we  can  keep people happier  in  that  sense.    So  a  lot of  the 
challenges are tackled by making things more efficient.  ...I see myself as contracted to the 
school with a set series of tasks and some ambiguous ones.  If I can help anyone, especially 






above  the  one  to  one  laptop  program,  the  school  maintains  an  Apple  Mac  laboratory  of  25 
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computers.    The  school  also  offers  non‐teaching  staff  the  opportunity  to  lease  a  laptop.    Non‐
teaching staff  included  librarians whom, claimed Leonard, were heavily  involved  in the school’s ICT 
program.  
‘We have a video streaming service.  They manage all of that and record free to air TV.  They 
can  stream  Clipview  to  any  amount  of  laptops  they  want.    Other  than  the  tech  team 








According  to Leonard,  the  librarians had picked up  the additional  technology workload created by 
the one to one laptop program, which it seems, had not been anticipated or planned for.    Specialist 
technical  support  allocations by  the  TSSP  are  calculated on  a  base  allocation per  school,  plus  an 
amount  based  on  student  enrolments.    Leonard  implied  that  a  school  is  really  expected  to  co‐
contribute  to  some of  the  support  time.   According  to Leonard,  that did not happen  initially.  ‘It’s 
affecting everyone.  The librarians have taken all this extra stuff on to work with the technology’.   





He  described  the  library  staff  as  often  having  their  own  ideas  about  ICT  and  had  received  good 
feedback about them.  According to Leonard, the library staff, ‘have just a feeling that they’re going 
on  the  right  track’.   On  the other hand, he  suggested  that a  scheme  to measure or monitor  ‘that 
feeling’, did not exist.   He also believed  that  teachers were  coming  forward with good  ICT  ideas.  
Again,  there  appeared  to be no way of  tracking or determining  the outcome of  ‘good  ICT  ideas’.  
Leonard  suggested  that  the  librarians’  input  and  teacher  ideas were  secondary  to  the  Principal’s 
influence on  ICT at the KSC;  ‘the Principal’s big push was the key  factor behind all of  it’.    ‘It’s self‐
fulfilling I guess, everything else gets dragged along, creating a demand and supply situation’.   
‘We were initially forced to do the one to one laptop thing for Year’s 9‐12’s, by the Federal 




problem, but  I  guess  it was  just  kicked down  the  road  (laughs). Because  the  government 
funding has  finished we have  to  then plan on what we’re doing  in  the  future. So now  it’s 
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come  back  to  us  and  we’re  thinking  about  budget  and  whether  we  can  continue  the 
program.   Are we using any metric to decide whether we should continue or not?    I don’t 













I wondered again why  the school had extended  the government’s  laptop program  to Year 7’s and 
8’s, ahead of schedule.  Leonard’s composure dissipated as he expressed frustration yet again, at the 
one to one laptop program.  
‘To be  first!   There was a  strong drive  to be early adopters of one  to one  throughout  the 
whole school.  I believe it was a publicity type thing.  So that just breaks everything.  It mixed 
up the computers.   It just becomes quite messy.  ... Federal funding distorted things a little 





decisions. However he  seemed  resigned  to  the  fact  that management were busy with  their own 
roles, ‘so scheduling the time to talk, is a difficult thing’.   
‘When we  first  started  the  one  to  one  laptop  program  I was  really  concerned. We were 
rushed. We weren’t allowed  to  think much about how we were going  to do  it. We didn’t 
have that time, how to make it perfect.’   
While Leonard was humble about his role at KSC, (‘we’re just enabling that service’), he clearly felt 
the  need  to  be  more  involved  in  the  early  stages  of  ICT  implementation  in  order  to  mitigate 
unwanted  consequences  such  as  resource  shortfalls,  and  to  establish  a  more  sustainable  ICT 
program.    I asked him  to describe an experience apart  from  the one  to one  laptop program  that 




‘One of  the  concerns was with YouTube.    It’s been unblocked  at  the  school.   One of  the 
techies  was  concerned  about  inappropriate  material.    We  contacted  the  Education 
Department who  said, make  sure  if you unblock  it, you’re covered.   Get a  letter  that you 
want  it unblocked.   Get an email from the Principal that says yes.   And so we unblocked  it.  
That  just happened.    I don’t  think  there had  to be a  justification  for  the unblock  from  the 
Principal, just an email from the Principal saying this is what we want.’   
He did not know how the Principal had reached the decision to unblock YouTube, emphasising the 
ambiguous  pathway  to  ICT  realisation  at  the  school.    However,  Leonard  felt  that  risk  and 





‘If  they were  doing  something wrong,  you  could  zoom  in,  bang,  take  a  screen  shot  and 






could  act  on  them.    Perhaps  for  the  first  time  during  our  conversation,  Leonard’s  composure 
switched to mild distress.  
‘The  school  and  the  government  have  created  a  situation  where  they  have  access  to 
computers 24/7 per day.  The can do anything, anything they want.’   









with concerns and  ideas. And someone who then takes  it with  input from the  IT team and 







bad  idea  and work  on  it.   Whereas  now,  it’s  just  happening.   We’re  putting  the  pieces 
together as we go and a plan is probably not perfected.   There really needs to be a person 
with more of a focus on an ICT plan not just the technical stuff.  At least then some decisions 
can  be made.   At  the moment  if  there’s  some  concern  everyone  has  a  different  idea  of 
things, it can be drawn out and there’s no decision made right away.  There needs to be that 
decisive thing.’  
ICT  plans,  ICT monitoring  tools  and  staff  ICT  training were  also  concepts which  Leonard  thought 
needed more attention.  
‘Things like plans, and means to assess whether the computers are helping.  As far as I know, 
there’s no way of assessing  that. We have no  involvement with monitoring  the program. 
That needs to be better. Our results are getting better but we don’t know why.   Perhaps the 
staff need  to be  surveyed.   What  are  their  concerns?  Everyone needs  to have  their own 
input which can determine the fault and where we can make improvements.  Also, training 
for  staff. There’s certainly a  lot more  they could do.  I  think  they could produce  their own 
solutions  if  they  knew  more  about  the  technology.    The  more  they  know  about  their 
computers and the software that’s on them, the more they can create on their own.’  
Moving  ICT  further  up  the  list  of  priorities,  and  committing  specific  expertise  to  ICT  was  also 
important for Leonard.  
‘Major  areas  always have  someone  running  them.  The  subject  areas have  that  structure.  
There’s a business manager for budget.   The  IT budget may only be 3%, but  it’s  integrated 




‘Well,  I’d say they can use computers better, but  I don’t know  if that makes what they do 





what we’re doing.  If  there’s no money, we  can’t do  it.  If we  can’t provide  service  for  the 
students,  they may  look at other alternatives.   We’re going  to have huge problems  in  this 










cheerful woman, exuding happiness; a woman who knew how  to smile and  laugh even under  the 
weight  of  her  role  as  Business Manager.      I was  taken  by  the  rows  of  outlandish  snow  domes 
speckled  across  her  desk;  a  stark  contrast  to  the  more  official,  business  paraphernalia,  neatly 
ordered on her desk.  She must have been well liked because she told me the snow domes were gifts 
from staff and students’ holidays.    I was sure  that Ellie could bring a smile  to  the most sombre of 
characters and she seemed marvellously suited to win the favour of the staff and students at Kerry 
Secondary College.  Ellie described herself as the ‘keeper of data’ at the school.  I thought she might 








the  future but  those  foundations blocks haven’t  really been put  in which  is probably why 









on  student  and  classroom  outcomes,  which  she  could  determine  from  a  constant  feed  in  of 
information from curriculum and other areas of the school.   Before an  ICT plan was  implemented, 
she needed  to know what  the maintenance  requirements would be and which support structures 
needed  to be  in place,  to  keep  the equipment operational;    ‘... all  those  things must be  in place 
before hand, otherwise the resource in the classroom in almost useless’.  Ellie believed that ICT was 









sure  if being a volunteer school for the contentious Ultranet was a good  idea, but thought  it was a 
great  tool  to  communicate  course outlines and other  learning  intentions.      She also  talked about 
other government ICT applications.  ‘The government has a system called Cases 21. It’s where all our 
student enrolment  information  is.    It’s where all our financial  information  is.   The Department can 
link into those databases any time’. Ellie used Cases 21 for invoicing and all budget responsibilities. 
She was mildly annoyed that the Education Department ‘forces you to use their software for certain 
things’,  and  found  their  software  inadequate  in  some  cases.    She  preferred  the  school’s  own 
information database  so  that  she  could manipulate  it  in ways  that were  relevant  to  the  school’s 
needs.  At the moment, ‘I’m focused on supporting staff training for effective use of databases’.  We 
need  to  pull  out  information  pretty  effectively  and  efficiently  and  get  it  out’.    Adding  to  what 













an  impact  on  the  student  and  it’s  pointless  doing’.      I  asked  Ellie what  happened  if  she  felt  the 
resources required to support an ICT initiative, were beyond the school’s capacity.   
‘Well of course that happens.  We’ve got teachers in the school that don’t have a high level 
or  ICT  skills  and  knowledge.    So  giving  them  a  classroom  of  students  all with  laptops  is 
completely  beyond  their  training  and  experience  and  so  that  is  unfortunate.    ...my 
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recommendation would be  that  if  you’re  going  to  implement  a one  to one program  that 
there needs  to be  the  required  training and support  in behind  that.   Whose  responsibility 
that  is depends on how  it’s rolled out.   We got two rounds of funding to get us up to that 
ratio ... then they gave us another two rounds of funding to top  it up.   It was rolled out by 
the Federal Government as an  initiative; we didn’t have any choice you had to do  it.   So  it 
was forced upon teachers.’ 
I remembered  from a previous  interview,  that  the school had elected  to extend  the government’s 
one‐to‐one  laptop  program  to  Year’s  7  and  8;  thereby  putting  a  laptop  into  the  hands  of  every 
student  at  the  school,  rather  than  just  the  Year 9  ‐12  students.   According  to my  interview with 
Leonard,  the  school’s  computer  technician,  these  additional  laptops were  not mandated  by  the 
government.    Instead,  the  Principal  had  chosen  to  implement  the  additional  laptops,  across  the 
whole school.  I asked Ellie how she felt about the ‘whole school’, one‐to‐one laptop program.  




at the school  level of how that would  look  in reality.   So they put a whole  lot of rules and 
regulations about what the funding needs to  look at and what the, you know sign offs and 
everything  would  be,  to  be  compliant,  to  receive  the  funding  and  acquit  the  funding.  
Without consultation about what  that  looks  like  in  reality and what  the actual capacity of 
staff to be actually implementing that on the ground with the students, that’s where it falls 
over.’ 
I wondered what  she meant by  ‘falls over’.  ‘Well  the  teachers  can’t use  it,  so  the  students have 
laptops  they  can  use  for  gaming,  Facebook,  email  and  all  their  fun  stuff,  but  is  there  learning 
outcomes?’   Ellie  shared  further concerns.    ‘There’s not  the capacity  for  them  to get  the  learning 




‘It’s  been  trial  and  error  with  equipment  because  we’ve  had  some  really  smashed  up 




been  replaced with  the one‐to‐one  laptop program.    ‘We  really need  to ask, how effective  is  that 
one‐to‐one program and what do students actually need in regards to ICT in the school?’ I wondered 





of some people who she thought were  involved  in overseeing  ICT at KSC.   The team comprised of, 
library staff, the Principal, the student learning team and technicians. Later on in the interview, Ellie 
added herself  to  the  team.    Together,  they  ‘sort of  talk  about  and  throw  around what’s  actually 
happening, and what it’s being used for and what they see as the next steps in the development of 
ICT  for  the  school’.    Unlike  other  research  participants,  Ellie was  certain  that  ICT  ‘gets  checked 











journey and  the benefits  that come with  that, we need you  to  invest  in  that  for your child’.    I  felt 
somewhat disturbed by this apparent contradiction.  Throughout the interview, Ellie had expressed 
her concern  for the efficacy and value of  ICT  for students. Yet, she was about to convince parents 





years.    ...there’s all of  that stuff where we’re  teaching students  for  jobs  that haven’t even 
been created yet’ 
She was  not  entirely  convinced  of  an  absolute  technological  future.  ‘...when  I was  at  school we 
thought we’d be  in  flying cars by now’.   She also wondered  if children  from a  less  technologically 
advanced school would be at a disadvantage,  if help up again children from a more technologically 







Ellie  suggested  that  the  Principal weighed  the  risks  of  ICT  at  the  school,  but  believed  that  as  a 
government school, they were limited as to how much action they could take to mitigate those risks.  
She explained that the school needed to maintain ‘back up funding’ for ICT which was a ‘huge’ drain 
on  budget  resources.    She  felt  that  the  school was  spending  ‘too much’  on  ICT.    ‘It’s  becoming 
disproportional  to other areas  that need  to operate within  the  school’.    I asked Ellie  if  the  school 
could  pull  back  on  ICT  spending.  She  implied  that  the  school  was  doing  that  by  ‘not  providing 
additional resources and maintaining the resources we’ve got’. The question on Ellie’s mind was, ‘do 
we continue to fund the level of resourcing that we’ve had, or do we get the buy in from families so 
the  level of support can continue.  ...so that  it doesn’t become the burden of the school?’   Ellie did 




they all had their own  iPad then they could  just be walking around and wouldn’t that  look 
fantastic?”  Then it comes down to, it would be discussed at that sort of committee level so I 
would love to have iPads in every single classroom and the IT guys, might say “We don’t the 
capacity to support an  iPad  in every classroom and a notebook computer” you know  like  it 
would go through those operational things.’ 
I was curious that the school had considered yet another technological innovation such as the iPad, 
when  the  previous  models  (net  books  and  laptops)  had  not,  according  to  Ellie,  proved  to  be 




...we also had  to purchase more  lockers so  that all students have access  to put  their stuff 
in... there’s always something else. It’s insane.’ 
I was amazed at Ellie’s ability to  laugh off these challenges.    ‘There’s always something  interesting 
happening and that’s great.  However, she conceded that ICT had become a significant responsibility 
which increasingly, tested her role as Business Manager.  
‘It  is  huge  and  ICT  is  part  of  that.    You  know  that  feeling  of  a  bit  of  chaos  because  it  is 
changing,  evolving,  moving,  something  works,  something  doesn’t,  something’s  broken, 
something’s not, another procedure has  to be put  in place  just  to  support  that, we need 














an  educator  ...  or  teachers  could  possibly  get  their  head  around  that... the  current 
government wants schools to have autonomy so they want to be able to say to schools “Do 












do  that as part of our databases.   So we’ve got  that  information,  so do we need  to do a 
better skills analysis of what our students at Kerry Secondary College are actually doing and 
then what level of ICT do they need for those sort of things that they’re actually doing?’ 
It had become apparent  that Ellie was  far  from convinced of  the value of  ICT at KSC.    Indeed, she 




give you a new one every  three or  four years.    ... one of  their big  things has been online 
learning so you don’t have to go to a training centre to do anything.  The computers they’re 
rolling out don’t even have  inbuilt speakers.   So  it’s  just an example of how their decision‐
making  isn’t  in consultation with schools.   They forget things because they don’t ask.   They 
just don’t ask.  What do you need?  I wouldn’t even thought they could get their hands on a 
computer these days that didn’t have inbuilt speakers, but they have. ...it’s like OK, thanks. 













This  chapter  set  out  to  present  the  findings  of  the  research  which  incorporates  a  hermeneutic 
phenomenological  lens  and  narrative  approach  by which  to  share  the  experiences  of  seven  ICT 
decision makers at Kerry Secondary College.   I endeavoured to develop a strong story  line for each 
participant,  provide  evidence  of my  own  and  the  participant’s  involvement  in  the  research  and 
illustrate  the  context  in which  the  interviews  took  place.    I  believe  they  are  plausible  accounts 
because  they pay attention  to detail and  incorporate  the  viewpoints of multiple participants  tied 






only research participant not employed by the school.   As such,  it  is possible his account of  ICT at 
Kerry  Secondary  College,  was  less  inhibited  or  protective  of  self  or  the  school,  than  the  other 
research participants.   He had many years of  teaching experience,  though was not working at  the 
school.  At the time of research Charlie had served on the School Council for a number of years.  He 
offered  an unrestrained  account of  the  influences,  resources  and processes  related  to  ICT  at  the 
school.  
Charlie consistently expressed his disapproval of  the 2007 Federal Government’s Digital Education 
Revolution  which  launched  the  one‐to‐one  laptop  program  in  Australian  secondary  schools  and 
aimed to deploy digital tools, resources and  infrastructure to support teaching and  learning.   Aims 
which  Charlie was  certain  had  not  been  attained.    It was  Charlie’s  view  that  government  policy 
strongly influenced ICT at the school, however was vehemently adamant that educational ICT policy 
was political ‘window dressing’, with no ‘thought’ or ‘foresight’.  Charlie believed that ICT remained 
under‐developed  by  the  government,  thus  leaving  ICT  to  languish  at  the  school.    Charlie  also 
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College,  an  issue he  referred  to  several  times during  the  interview  and  another  reason he partly 
blamed  on  the  languishing  state  of  ICT  at  the  school.    He  also  expressed  on  several  occasions, 
concern for the  lack of ICT vision, rationale, planning, guidelines and accountability at KSC, by both 



















did not support an  ICT culture which had directed by superiors and colleagues.    Jan was generally 
enthusiastic about ICT and particularly confident in the role it played in supporting student centred 
learning, engaging students and improving learning outcomes.  Jan felt that most staff were positive 
about  ICT  and  continued  throughout  the  interview,  to  draw my  attention  to  the  transformative 
capacity  of  educational  ICT.  In  step  with  the  technologically  determinist  views  espoused  in 









identify  an  individual  or  team  as  having  overall  responsibility  for  ICT  at  the  school,  however 
deflected  questions  to  the  Principal  on  subjects  such  as  ICT  budget  or  policy.    She  used  her 
experience with the Victorian State Government’s ‘on demand testing’ program, to demonstrate her 








In  this  interview,  I  had  set  out  to  explore  the  Principal’s  perceptions  and  experiences  of  the 
influences,  resources and processes driving  the  realisation of  ICT at Kerry Secondary College. Gael 
appears  to be a  ‘made‐to‐work’ model of a  leader;  charismatic,  confident and decisive.    She had 
been  in her role as school Principal for a number of years and was proud of the  improvement the 






Gael  is  generally  positive  about  ICT  and  spoke  optimistically  of  its  widespread  use  as  an 






She  identified  ICT as central,  indeed vital to school operations and emphasised  its consumption of 
‘major resources’.   She was able to describe  instances of careless  ICT decisions, such as  interactive 
whiteboards as well as instances of more cautious decision‐making such as deferring the purchase of 
iPads.  Perhaps what was most disconcerting about this interview with Gael the school Principal, was 






in  the  interview,  she  claimed  that  ICT  decisions were  ‘ad‐hoc’  and were  a  “best  guess”.    These 
comments  suggest  that  ICT  decision‐making  is  erratic  and  unreliable.  If  the  Principal  was  in  a 
‘muddle’ about ICT decisions, it is possible that the rest of the KSC leadership group was too.  
It was also clear that ICT did not receive the same expert attention as other key operational areas in 












Student Welfare and Engagement.   He had been a  teacher  for several years before  taking on  this 







down our  throats’ by  government policy.   Rather,  he  thought,  schools had  seen  government  ICT 
funding as an opportunity to improve their existing ICT; perhaps with a view to gain ‘technology‐rich’ 
status  for  the  school  thus,  attracting  enrolments.    Or  perhaps  ICT  funding  was  also  seen  as 
opportunity to improve teaching and learning. 
Michael  clearly  believed  in  the  transformational  promise  of  ICT  at  KSC,  even  though  he  did  not 








but  offered  no  further  explanation.    He was mildly  cynical  about  the  commonly  held  view  that 
advanced ICT skills were necessary, in order to guarantee jobs for school leavers in the 21st Century.   
Michael was also concerned about  the  far  reaching consequences of  the  school’s  ICT program on 




of  resources  and  infrastructure  to  support  ICT, Michael  felt  that  ICT was  crucial  to  learning  and 
integral  to  young  people’s  lives.   His  biggest  concerns were  related  not  to  the  ambiguity  of  ICT 











He  described  KSC  as  a  one‐to‐one,  laptop  school, with widespread  use  of  other  technologies  to 














ICT could be  less  ‘reactive’ by planning better,  fixing problems as they occur and by  ‘stopping and 
thinking’.    Interestingly,  ‘stopping  and  thinking’,  appeared  to  relate  more  to  discovering 
opportunities rather than a means to inform initial ICT decisions.   Paradoxically, Harry thought that 
a  risk assessment would be useful  in determining unwanted consequences, while also declaring  it 




It was as  though he believed  that educational  ICT would eventually  fulfil one or another utopian 
ideal, ‘if it’s done right’.   However in attempting to explore if ICT was ‘being done right’ at KSC, the 




Leonard  was  a  down‐to‐earth,  pragmatic  character  dedicated  to  his  role  as  Specialist  Support 








Leonard  suspected  that  it was  the  Principal’s  strong  drive  ‘To  be  first!’  and  ‘...an  early  adopter’, 
which had  influenced the school’s decision to  implement and extend the government’s one‐to‐one 
laptop program earlier  than necessary.    It was  interesting  to note  that  Leonard believed  that  the 
Principal’s key influence behind ICT at the school was ‘self fulfilling’.  Considering Leonard’s view, it 
may be that as the Principal seizes an  ICT opportunity, there  is a certain  inevitability as the school 
‘manoeuvres’ towards its implementation.  Perhaps the Principal’s strategic certainty culminated in 
implementation uncertainty.    In Leonard’s words,  ‘It  just becomes quite messy’.   He was unable to 
articulate  any  guiding  principles  for  the  ICT  program,  however  suggested  that  school’s  early 
implementation  of  several  hundred  devices  was  the  cause  of  significant  financial,  support  and 
sustainability  pressures  at  the  school.    He  believed  that  school  had  anticipated  these  problems, 
however  prioritised  a  short  term  view  of  ‘opportunity’  over  and  above  a  long  term  view  of 
sustainability.   
From Leonard’s interview, we can see that the ‘messy’ take up of ICT had profound and far reaching 
consequences  on  the  school.   On  a  positive  note,  the  librarian’s  role  had  shifted  to  include  ICT 
support, thereby  ‘saving’ their  jobs.     Less positively, Leonard had grave concerns for the future of 
ICT at the school.   Student numbers were declining at KSC, which Leonard believed would result  in 
less  government  funding  for  ICT.    In  turn  reducing  his  full  time  position  to  four  days  per week.   
While  there  were  more  computing  devices  to  manage  than  ever  before,  there  would  be  less 
resources  to  support  them.    The  nature  of  Leonard’s  job  had  also  shifted.   Where  once  he  had 
supported, maintained and advised staff about their ICT activities, the sheer volume of work meant 
that his responsibilities had shifted to a more technical role, leaving staff to struggle with their non‐
technical  ICT problems.   He also was concerned that students could access  inappropriate material, 
but had removed digital tools to monitor this kind of access.  He was worried that students had 24/7 
access  to  ICT  in part provided by  the  school; and  that parents were  ill equipped  to manage  their 









he  could help mitigate  some of  the  unwanted  consequences  of  ICT  implementation decisions by 
becoming more involved in the early stages of ICT decision‐making.  Monitoring and following up of 
ICT  projects  were  also  important  concerns  for  Leonard  in  addition  to  the  implementation  of  a 
method to assess ‘whether the computers are helping’; important he believed, if the school was to 
understand the value of computers.  He felt that staff could be surveyed for opinions related to ICT 
and required access to  further training to help self‐manage computer problems.     While Leonard’s 
strategies were mostly  concerned with  post‐implementation  or  the  ‘roll  out’  of  ICT  he was  also 






which was used  to  influence decision‐making at  the  school.   While  she valued  ICT,  she described 




was  not  convinced  that  students  could  be  technologically  prepared  for  living  and  working  in  a 
technologically  determined  future, which was  in  her  view,  indeterminable.      Ellie  also  expressed 
concern at the lack of planning, training and resources required to support ICT initiatives currently in 
place. Two factors she believed had  led to the underuse of  ICT  in the classroom,  ineffective use of 
ICT generally, ongoing frustrations with ICT maintenance, and concerns for the sustainability of the 
ICT program at the school.  
Although  she could  see  the potential  in  the State Government’s Ultranet,  she was not  sure  if  the 
Principal’s decision to volunteers KSC as a ‘lead school’ for the Ultranet was a good one. Nor did she 
seem happy  that  the government had  forced  ill‐considered  ICT  initiatives on  the school.   She,  like 
two other participants, believed that the one‐to‐one laptop program seemed a ‘good opportunity’ at 




many numerous hardware and software  initiates were  inadequate,  ineffective and prone  to break 
down.   
She argued that the disparity between rules, regulations and  ‘sign off’s’ replete  in  the educational 
ICT policy, and  the  realities of  implementing and maintaining  ICT at  the  school, were  the  reasons 
behind most  of  the  ICT  problems  at  KSC.      She  also  believed  that  little was  known  about what 
students  ‘actually needed’ and how effective current  ICT  initiatives had been proven to be.    In her 
view, ICT could not adequately support students if this critical information remained elusive.     
Like  other  participants,  Ellie  had  grave  concerns  regarding  the  future  of  the  ICT  program  at  the 
school.  In particular she seemed concerned about the ICT fee increase to parents that was to make 
up  the  deficit  created  by  a  reduction  in  government  funding.      It  seemed  that  the  certainty  she 
lacked  in  the  implementation  and  value  of  ICT,  was  the  same  uncertainty  she may  face  when 
convincing the community of the increase in ICT fees.   
On  the  surface,  it  seemed  that  Ellie  believed  in  the  potential  of  ICT  to  positively  impact  KSC.  






The  core of  this  research  is  founded on  the perusal of educational  ICT  literature and on my own 
experiences and notes taken from  informal conversations with  ICT decision‐makers, approximately 
three years ago and prior to beginning  this research.   During  those conversations,  individuals who 
were  charged with making  important  ICT  planning  and  implementation  choices  appeared  to  be 
unsure of, or seemed unable to articulate, why or how they made  ICT choices.     The remainder of 
this section  illustrates how the assumptions held  in the  initial observations are ultimately reflected 
in the experiences of the Kerry Secondary College (KSC) leadership group. 
 
In  light of  the parallels drawn above and  the potential  for my personal experience  to  lead me  to 
interpret the research in a particular way (Keller 2012), this note is a reminder that every effort has 
been made  to guard against  this.   While doing so,  the reader should note  the paradox.   That  is, a 
hermeneutic  phenomenology  allows,  indeed  requires  the  researcher  to  communicate  personal 
experiences  and  pre‐judgements  in  the  research  (van Manen  1990).   However,  the  potential  for 
personal  experience  to  dominate  this  study  has  been mitigated  by  the  clear  articulation  of my 
experiences and pre‐judgements.  Moreover, the use of conversational dialogue and narrative as an 
interview  method  provided  an  opportunity  for  both  researcher  and  participant  to  take  on  the 
responsibility of communicating the messages about the participant’s world (Loftus & Higgs 2010), 




experiences  related  to  the  realisation of  ICT at  the  school.    In order  to gain an as yet unexplored 
‘whole school’ perspective, the Principal was asked to recommend a range of individual ICT decision 
makers  across  a  range  of  organisational  areas  at  the  school,  as  research  participants.    From  the 
Principal’s  list, the following people were available for  interview; School Council member, Assistant 
Principal of Curriculum and Learning, Lead Teacher, School Principal, Specialist Computer Technician, 
Business Manager  and Assistant Principal of  Student Wellbeing  and Engagement.   As  seen  in  the 
previous chapter,  this workforce diversity presents  inherent conflicts because of  the need  to view 
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each  participant  as  an  individual  and  as  a member  of  a  KSC  leadership  group.    Each  participant 
brought  to  the  discussion  different  personalities,  backgrounds,  responsibilities,  work  and  life 
experiences, beliefs and behaviours which influence their experience of ICT at the school.  However, 
there  are  two  relatively  cohesive  aspects.    Firstly,  ICT  is  central,  and  for  some  essential,  to  the 
participants’ working  lives at KSC.   Secondly, with  the exception of one participant who  remained 
guarded throughout the  interview, each participant was confident  in sharing  their views and most 
were able to openly and authentically express their hopes, fears and frustrations of ICT at the school.   
 
It  is  critical  to  note  at  this  point,  that  despite  being  put  forward  by  the  Principal  as  part  of  the 
preliminary (prior to implementation or roll out) ICT decision making team, apart from the Principal, 
not one participant identified themselves specifically as an ICT decision maker, or as a person wholly 















KSC.   The participants  identified that ICT  is present  in most management, administration, teaching, 
learning and social activities at KSC.   Moodle, an e‐learning platform  is being used  for assignment 
submission, discussion forums, grading and scheduling.   On‐demand testing software  is being used 
to automate  test writing and assessment. The Ultranet  is being used  for document  centralisation 
and  to encourage  collaboration between  teachers, parents and  students as well as monitoring of 
staff performance.  Students use the Ultranet to write wikis, blogs and discussion boards.  Cases 21 
software is being used to support school administration, finance and central reporting.  Attendance 
marking,  student  incidents,  student  achievements  and  report  writing  are  all  supported  by  ICT.  
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Digital data  is collected and analysed  to support  timetabling, purchasing and a multitude of other 







is  faced with  a  considerable  and  complex web of practices  and  technologies  to merge  into  cost‐
effective, sustainable, and effective organisational and learning systems.    
 







software, data,  knowledge, people,  and practices  that  are woven  together,  albeit  capriciously,  to 
provide opportunities for collaboration, information processing and sharing, and learning.   
 
Despite  the  pervasive  nature  of  ICT  in  the  school’s  practices,  and  the  assumption  that  this 
pervasiveness extends to many educational organisations,  ICT has not received the same attention 
that  it  has  received  in  business  scholarship; much  needed  attention  that  several  educational  ICT 
researchers  continue  to  argue  for  (Adams  2010,  Schultz & Hultsman  2010,  Selwyn  2011b).    The 
pervasiveness, and centrality of ICT in organisational and educational practice requires us to rethink 










This  section  unpacks  participants’  responses  to  educational  ICT  policy,  classroom  practice  and 






As noted  in  the  literature  review,  ICT  is a major component of  federal and state education policy.  
Historically, policy has positioned ICT as a driver of change, one that asserts ‘educational outcomes 




educational  practices  (Buchanan  2011).  At  KSC,  it  seems  that  federal  educational  ICT  policy  has 
indeed achieved  the material goal of delivering more hardware and software  than ever before.    It 
seems however, that the impact, consequences and realities of ‘hammering’ ICT into KSC, have been 







engage with, and become more responsible  for  their child’s education with  the aid of a computer 
and  access  to  the  Ultranet.    However, what  remains  elusive  at  KSC,  is  evidence  that  the much 
celebrated, multi‐billion dollar roll out of  ICT has transformed KSC  in a way that policy proponents 
have encouraged school communities to believe.  Not only does the transformational promise of ICT 
at  KSC  remain  elusive,  there  is  significant mismatch between policy  rationale  and  the  real world 
structures  and  realities.    At  KSC,  the  government  sponsored  ICT  initiatives  appear  fraught  with 






the  incompatibility of computer and printing devices  for administrative use.   As well, ever‐present 
student  laptop  problems  continued  to  pose  teaching  and  learning  difficulties  in  the  classroom.  





As  well  as  maintenance  and  support  issues,  many  concerns  related  to  the  consequences  and 
sustainability of  ICT at  the  school.   For example,  the Business Manager expressed grave  concerns 
about  the  impact  of  ICT  funding  on  other  departmental  areas  of  the  school;  in  her  view,  ICT 
consumes a disproportionate and unjustifiable amount of  funding  compared  to other operational 
areas.   Furthermore, the government has recently reduced funding for ICT, yet ICT remained firmly 
embedded  in  the  future  of  KSC’s management,  administration,  teaching  and  learning  practices.   
Kerry Secondary College is in a dilemma.  In making up the shortfall from the government’s waning 




value  to  ICT  in  the  community,  so  that  parents  can  be  persuaded  to  pay  the  increase  in  fees.  
However, if members of the school leadership team are not convinced of the value or efficacy of ICT, 
how  can  they  go  about  convincing  parents  that  the  increase  in  fees  supports  a  worthwhile 
endeavour, and one which will benefit their child?  Clearly, these KSC leaders are struggling with the 




Interestingly,  the  ICT  Strategic  Planning Guide  for  Australian  Schools  (DEEWR  n.d.),  (a  document 
designed to help school  ICT  leaders understand the range of technological resources and how best 
to plan,  implement and utilise them), or any other manual or guide, was not referred to by any of 







While  some  participants  accepted  the  notion  of  preparing  students  for  the  21st  century  as  fait 
accompli, others discarded the notion quickly.  Several participants believed that ICT skills learned by 
students today, would have little value or bearing on ICT skills requirements by the time they were 
ready  to enter  the work  force.  It  is not,  they claim,  realistic  to predict and plan accurately  for an 
imagined future; a view upheld by several researchers adopting a critical stance towards 21st century 
‘hype’  embedded  in  educational  ICT  policy  (Clegg  et  al.  2003,  Apple  2010,  Buchanan  2011).  
Educational ICT policy significantly influences the realisation of ICT at KSC, however, consistent with 
assumptions drawn in the literature review, policy rationale appears at odds with the structure and 
realities of  school organisations and  related  stakeholders  (Selwyn 2011b).   Even  so,  the power of 





Lloyd  (in  Jordon  2011,  p.  419)  refers  to  a  ‘bringing  certainty  to  uncertainty’.    The  beliefs  and 
experiences  of  the  participants  in  this  research  suggest  the  opposite;  that  educational  ICT  policy 
rationale  and  execution  has  amplified  uncertainty,  resulting  in manifestations  of  frustration  and 
doubt.  What is made apparent here is the ‘muddle’ that exists between policy rhetoric and the day‐
to‐day activities and complexities  situated within educational  settings.     As Selwyn  (2011b) points 
out,  ‘the anticipated rewards promoted  in educational  ICT policy, often have very  little  to do with 
educational practices and the concerns of educators.    
 
As  such,  this  study presents  an opportunity  to move  from  how  ICT  should be  implemented with 












lead  to better  learning outcomes.    Indeed, one participant believes  that  ICT  is  crucial  to  learning.  
Another  believes  ‘technology  is  absolutely  a  benefit  for  education’.      In  stark  contrast  to  this 
optimism  and  hope  for  better  learning,  lay  a  somewhat  bleak  paradox.    Realising  this 
transformational potential remains firmly out of reach at KSC.   One participant believes that while 
teachers  have  become  better  at  using  computers,  he  is  uncertain  if  they  have  become  better 
teachers.  Another participant believes that teachers do not have sufficient ICT skills to use ICT to its 
potential and as a consequence,  ICT  is underutilised  in  the classroom.   There are also suggestions 
that students’ needs are poorly understood and better  learning outcomes have not been achieved.  
Furthermore, while another participant believes  that  ICT  is  supporting  learning, he does not have 
evidence  to  hold  up  his  conviction.    Clearly,  there  is  little  evidence  to  demonstrate  that  ICT  has 
enjoyed  a  widespread  or  sustainable  impact  on  the  process  of  teaching  or  student  learning 
outcomes at KSC.   The participants do not know  if  ICT  is actually supporting, rather than hindering 
teaching  and  learning  progress  at  KSC.    Indeed,  it  seems  that  the  transformational  assurance  of 
educational  ICT  has  evaporated  into  empty  promises.    The  value  and  efficacy  of  ICT  remains 
unproven,  however  the  ‘muddle’  between  the  transformational  promise  of  ICT  and  the  realities 
experienced by the participants, is revealed in no uncertain terms.   
While  it  is not the purpose of this research to dismiss the transformational capacity of educational 




the promise of the transformative capacity of ICT and taken  it for granted. It  is as  if their task  is to 
make  it  work  rather  than  fundamentally  question  its  efficacy  or  appropriateness.  This  question 
suggests that the taken for granted ideologies surrounding the promise of educational ICT, must be 
problematised  in order  to  ‘provide a counterbalance  to some of  the more hyperbolic elements of 
current  discourse  (Selwyn  2011b,  p.  51).  However,  taking  a  critical  stance  or  problematising 
educational  ICT  should not be  ‘motivated more by  fear,  than  insight’  (Behr  in Selwyn 2009 p.74).  
Rather,  
‘critical analysis is a necessary step towards developing realistic understanding of the current 











KSC  is  aware  of  its  need  to  be  ahead  of  other  schools  to  attract  enrolments.    Remaining 
technologically competitive  it seems, can help position  the school positively against other schools; 
critical during a time of declining enrolments and subsequent funding cuts by the government.  KSC 
has  transformed  the  hype  attached  to  the  transformative  promise  of  ICT  into  some  ‘creative 
financing’  and,  has  seemingly  become  a  technological  opportunist.    However,  herein  lies  the 
paradox.  The leadership group do not uniformly believe in the transformational promise of ICT, yet 
the school has appealed to the concept’s hype to maximise a shrinking budget.     Seizing the short 





being used by students and staff,  the  librarians are  trialling Quick Release codes and according  to 
Leonard,  the  Principal,  staff  and  teachers  often  present  their  own  ideas  related  to  innovative 
educational  ICT.   With  each new  ICT  innovation,  additional  layers of hardware  infrastructure  and 
software  appear  to  be  needed  to  manage  and  maintain  it.    Additional  skills  are  required  to 
implement and then use the  innovation, and unintended consequences have to be dealt with.   For 




appears more  important  for  the  school  to  investigate  new  technologies  before mastering  those 
already  in place.    Is KSC   trying to pace the school at the pace at which  ICT  is re‐invented?    It  is as 
though KSC is supporting ICT, rather than ICT supporting KSC.  Yet there seems little evidence from 










Indeed, the pace of  ICT  innovation appears to have significantly  influenced the take up rate at KSC 
and  created  a  need  to  respond  and  adapt  to  technological  change  that  has  perhaps  become 
unprecedented  in education.   It  is this latent urgency or the ‘risk of being left behind and the need 












classroom  practice  and  innovation  on  the  realisation  of  ICT,  this  research  also  reveals  the 
complexities  and  ambiguities  of  ICT  leadership  and  decision making  at  Kerry  Secondary  College 
(KSC).   
Firstly,  ICT  leadership appears distributed within the school  in a somewhat puzzling and haphazard 
manner.     Apart  from  the  Principal,  not  one  participant  identifies  themselves  as  an  ICT  decision 
maker, or as someone wholly or partly responsible  for  ICT decisions.   Not only do the participants 
refrain from taking personal responsibility for ICT, they are also unable to identify with certainty any 
other  individual  or  team whose  primary  concern  is  the  realisation  of  ICT.   Members  of  the  KSC 
leadership group, all point  their  fingers at each other.   One participant suggests  that  the Principal 
has  ‘taken  up’  ICT  following  the  departure  of  the  school’s  previous  ICT  coordinator.    Yet  others 
suggest  that  the  computer  technician  and  librarians  are  placed  as  tech‐savvy,  online  information 




to have only  recently become  involved on  the periphery of  ICT  realisation,  the other,  rejects any 
responsibility  for  ICT decisions.   There appears  to be no‐one  ‘in  charge’ of  ICT at KSC.     However 
ambiguous the spread of  ICT responsibility, one thing  is certain; although  ICT consumes significant 






echoed  by  the  school  council member who was  unaware  of  an  ICT  vision,  strategy  or  plan  and 








Instead,  the  transcripts  are peppered with  guesswork.    There  are  frequent use of  the phrases,  ‘I 
think’,  ‘I don’t know’,  ‘I guess’,  ‘I’m not really sure’ and  ‘possibly’.    ICT  leadership and  ICT decision 
making at Kerry Secondary College are clearly in a ‘muddle’.   
 
In  light of these weighty concerns and the ‘guesswork’ related to strategy and  leadership,  it should 
not be surprising then, that most of these KSC  leaders struggle to make sense of  ICT.   At the same 
time,  they  need  to  respond  and  adapt  to  a multitude  of  policy,  classroom,  resource,  social  and 
innovation pressures.  What emerges here is that ICT realisation at KSC is not a rational, organised, 
distinguishable aspect of school  life.   Neither  is  it, as some research would have us believe  (Hayes 
2003,  Ottenbreit‐Leftwich  et  al.  2010,  Rodriguez,  Nussbaumt  &  Dombrovskaia  2012),  a  simple 
technological or classroom matter to which a series of technological or teacher skills deficiencies are 
corrected.   On the contrary, what emerges from this research  is that  ICT  is an aspect of school  life 





Despite  revealing  the  leadership  and  strategic  ambiguities  and  complexities  surrounding  ICT 
realisation at KSC, it is not appropriate for this discussion to embark on a criticism of the capacity of 
these  individuals  to  lead.    Indeed,  I  imagine  that  each  participant  possesses  characteristics well 
suited  to  leadership.  However,  despite  possessing  characteristics  suited  to  leadership  of  certain 
organisational areas of the school,  individuals within the KSC  leadership group are not at ease with 
the complexities surrounding ICT.  Concerns related to the impact of ICT are deep set and frequent.  
Participants  are  concerned  about  the  impact  of  ICT  on  the  welfare  of  teaching  staff,  students, 
parents,  organisational  areas  outside  of  their  own,  teaching,  learning,  financial  resources,  and 
indeed the very future of the school’s  ICT program.    ‘Muddling though’  ICT  in this way, appears to 
have  attracted  a  worrying  web  of  concerns  and  undesirable  consequences,  however,  as  one 
participant laments, “It’s as responsible as it can be under the conditions”. 
In  ‘noticing  the muddle’ of  ICT at KSC,  this  research concurs with Selwyn  (2009) who argues  for a 
shift  in  research which  is  focused  less  on  ‘how  technologies  could  and  should  be  used’  (p.  66), 
towards, how and why educational technologies are actually being used the way they are.   That is, a 
shift  from  the  technical  issues of classroom  ICT,  to a broader consideration of  the political, social, 
organisational,  and  technical  realities  that  connect,  exercise  force,  decline  and  transform  school 
organisations.       At best, this thesis provides only partial accounts of the evolving  imbrications that 
make up the muddle of ICT at Kerry Secondary College, however, it does confirm the urgent need to 









many  participants  hold  out  hope,  however  tenuous,  for  ICT.      Their  convictions  left me  feeling 
somewhat restless; yet, I was unable to ‘put my finger on’ the basis of my doubt.  On closer scrutiny, 












the  interviews  began  with  reasonably  optimistic  views  of  ICT.    Importantly,  I  also  observed  a 
significant portion of each interview progressed rather quickly, towards a more cynical, catharsis‐like 
expression  of  concern  and  frustration  regarding  ICT  at  the  school.      I  turned  to  the  original 
conversation  recordings  in an attempt  to expose any  conversational utterances or nuances which 
may have been hidden in the textural narratives, and which could support my doubt. 
 
Upon  closer  scrutiny  and  repeated  playbacks of  the  conversations,  I noted  that when  expressing 





All  of  the  participants  express  some  concerns  about  ICT  at  the  school, while  some  participants 
express more concerns than others.  Not unsurprisingly, those who were more optimistic about ICT 
express fewer concerns, while those who were less enthusiastic about ICT express significantly more 
concerns.   However, all participants  felt that  ICT consumed significant resources at the school and 
were concerned about the sustainability of the ICT program.   Some participants express frustration 
at  unused,  obsolete  or  inadequate  ICT  investments  such  as  flimsy  laptops  and  discarded 
whiteboards,  and  are  also  concerned  that  the  risks  related  to  ICT  at  the  school  are  poorly 
understood.   Other participants are unsure  if  ICT  is having  the desired  impact on student  learning 
outcomes  or  organisational  practices,  and  also  express  concerns  related  to  undesirable 
consequences of  the  school’s  ICT program.   These  commonalties highlight  the  clearly  articulated, 











they  dare  to  declare.      It  is  as  though  the  participants  could  not  wait  to  offload  their  fears, 
frustrations  and objections  in  a  ‘safe’ place  such  as  the  interview.     A place where  their  ‘radical, 





and  rollout  ICT  that most often  constitutes  the  conversation  related  to  educational  ICT  (Mumtaz 
2000, Pelgrum 2001, Kozma 2002, Tearle 2003, Somekh 2008, Hall 2010).  Indeed, as Selwyn (2011b) 
argues, and as we have  seen  in  the participant narratives detailed  in Chapter  Four of  this  thesis, 
‘There are many  reasons why digital  technologies  in schools may be not working  in  the ways  that 

































To be sure, any assortment of these  ‘fix‐its’ could  lead to a normative  lesson;  if only KSC  ‘planned 
better’ surely  then, everything would  ‘work better’!   While planning could well solve some of  the 














To begin with,  the notion of whole‐school perspectives was discussed  and placed  as  a matter of 
importance  for  future research.     Then the hermeneutic circle of analysis was used to re‐fresh the 
initial  understanding  of  hope  for  ICT  to  one  which  was  significantly  less  hopeful.    A  holistic 
description  of  the widespread,  complex  and  pervasive  use  of  ICT  at  the  school was  followed  by 
accounts which reveal the research participants’ frustrations, doubt and mistrust related to ICT and 
the  resultant  ‘muddle’.     Research  findings were  then held up against  ‘ICT  influence’ assumptions 
noted in the literature review, in addition to the researcher’s own assumptions, and the ‘muddle’ of 














The preceding discussion described and explored  the  ‘muddle’ of  ICT at Kerry  Secondary College.  
The purpose of  this  chapter  is  to  conclude  this  research.   To begin with,  this  chapter  revisits  the 
initial  research  assumptions,  the  research  questions,  the  aims  of  the  study  and  findings  of  the 




The  genesis  of  this  research  and  at  its  heart,  were  my  experiences  and  observations  of  the 
uncertainty  related  to  the  ubiquitous  and  seemingly  chaotic  presence  of  ICT  in  public  secondary 
schools.   Those who were required to integrate ICT in their school were unsure of how or why ICT 
decisions had been made.   What  sparked my curiosity was  that  they were able  to articulate  their 
fears and  frustrations of  ICT.   This curiosity  led me  to a perusal of educational  ICT  literature  from 
which I noted several interesting assumptions as well as shortcomings.   
From  the  literature,  themes which  appear  to  influence  the  realisation  of  ICT,  began  to  emerge.  
Educational ICT policy, classroom practice and technology innovation are all significant factors in the 
determination of  ICT  in  schools.   However,  the  research  also  shows  inconsistencies between  the 
transformational promise of educational ICT, and the day‐to‐day realities of school activities.  ICT as 
a  possible  enabler  of  transformative  classroom  practice  and  better  learning  outcomes  appears 
fraught with  contradictions and unrealised promises.     Moreover,  the  revolutionary nature of  ICT 
innovation  presents  many  challenges  when  schools  attempt  to  keep  pace  with  the  speed  of 
educational  technology  transformation.     Replete  in  the  literature were  studies  focused  on  post‐
implementation and end‐user beliefs, with success and failures of ICT roll out and classroom practice 
at  their  core.    Significantly  lacking,  was  the  pursuit  of  inquiry  which  delved  into  the  pre‐
implementation pathways of ICT realisation in schools.    





their  school;  in  turn  providing  a more  holistic,  ‘whole  of  school’  perspective  of  ICT  realisation  in 
schools.     




research  questions  stated  below,  I  took  up  the  methodology  of  hermeneutic  phenomenology, 






Firstly,  this  thesis  provides  rich  and  thick  narratives  (Geertz  1975)  of  the  experiences  of  seven 





Kerry  Secondary  College.    In  this  way,  and  in  keeping  with  hermeneutic  phenomenology,  the 
individual’s experiences are not  reduced  to  the whole, and neither are  they  separated  (Collender 
2008).  Rather, the individual parts allow the ‘muddle’ of ICT at KSC, to emerge from them.  
Secondly,  via  these  narratives,  several  important  points  surface  which  both  challenge  and 
complement existing  literature and most  importantly, provide a rich, whole of school and hitherto, 
unexplored  perspective  of  ICT  education;  by  bringing  these  perspectives  together,  the  following 
research questions were answered and are reflected upon in the subsequent section.  
 Research Question: What  is the experience of school  leaders,  in the realisation of  ICT  in a 
public secondary school? 








In  step  with  the  assumptions  set  out  at  the  beginning  of  this  research,  educational  ICT  policy, 
classroom practice,  learning outcomes and  ICT  innovation appear as noteworthy  influences on the 
ubiquitous, complex and fundamental presence of  ICT at Kerry Secondary College (KSC).   However, 
this  research  reveals  that  these  influences  are  only  part  of  a  much  wider  web  of  complex 
interactions and relationships.   
For some KSC  leaders  ICT  is at times, a matter of passion and conviction.   However what emerges 
above and beyond any hope or optimism for ICT, is discontent.  KSC leaders do not appear to know 
why or how  ICT decisions have been made, only  the  concerns, doubt and  frustrations  that  result 
from them.  Underneath the seemingly organised exterior of this contemporary school, there exists 
a ‘muddle’  in which leaders grapple with their own circumstances and try to make sense of ICT with 
limited  resources,  unclear  or  conflicting  objectives,  decision  uncertainty  and  unintended 
consequences.   
At  the  time of  research, KSC  leaders grappled with several challenges;  the notion of  technological 











shifting  the  nature  and  content  of  educational  ICT  discourse  beyond  classroom  dynamics  and 
technology per se.  By continuing to explore the complexities that occur across the ‘whole of school’ 
and by considering the political, organisational, social and technological issues, a broader and more 
realistic  understanding  of  the  long  standing  tensions  between  educational  ICT  and  its  emerging 








this  thesis  demonstrates  the  utility  of  the  ‘whole  of  school’  approach  and  urges  the  continued 
inclusion  of  ‘whole  of  school’  subjective  accounts  from  those  involved  in  ICT  realisation.    This 
alternative approach to educational ICT proved  instrumental  in revealing the complex relationships 




terminology  inconsistency may  be  a  ‘significant  impediment  to  effect  communication  and  to  our 
ability to make sense of research findings’.  With this in mind, the definition of ICT, IT, or technology 




ICT as well as  technology  rollout  failures or  successes,  towards a wider exploration and  ‘mapping 
out’ of ICT as a whole‐school system of technologies.  By doing so, researchers can move towards a 
more holistic understanding of  the  system of  technologies which  clearly underpin  and  impact  all 
practices and processes in the day to day life of school organisations.  
Finally,  I  offer  several  arguments  in  this  thesis  which  support  the  use  of  hermeneutic 













For  example,  while  I  set  out  to  elicit  a  rich  and  thick  hermeneutic  phenomenology,  I  did  not 




My  research naivete also surfaced during  the  interviews.    I did not anticipate having  to adjust my 
‘conversational dialogue style’ to each participant’s personality.  As a consequence, I found myself at 
times flicking erratically between conversing, note taking, recorder  inspection and mental research 
assumption  tick‐offs.    As  a  result,  I  may  have  missed  teasing  out,  expanding  or  challenging 
utterances put forward by the participants during the interviews.   I did however ensure, as noted in 
the  research,  that  the  transcripts  and  interview  notes  were  read  several  times  and  recordings 
listened to several times to ensure the integrity of the hermeneutic phenomenology.  
Additionally,  I did not expect  the participants  to be as open and  frank as  they were.   During  the 
narrative  presentation  in  chapter  four  and  the  discussion  in  chapter  five,  the  conflict  between  a 
truthful  representation  of  participants’  experiences  and  the  reality  of  making  public  their 
perceptions,  surfaced.    I  felt bound by our mutually  trusting  relationship and became  sensitive  to 
ethical  research matters  such  as  participant  anonymity  and  confidentiality.   My  supervisor  and  I 
reflected on the steps I had taken to ensure ethical integrity throughout the research, and concluded 
that responsible conduct of this research had been undertaken.  







away  from  the school presented  in  this study).   As a  result of  this  research  I have become keenly 
curious  of  the  ethical  implications  attached  to  educational  ICT.    I  wonder  what  portion  of my 




enjoying more  boisterous  physical  activities  suited  to  their  youthful  energy.  I wonder  if  I will  be 
making appointments  for  rounded shoulders, or  ‘turtle syndrome’, as my physiotherapist calls  the 
condition he claims to be treating in children, more so than ever before.   
 
In  light of my personal worries, and the findings  in this research,  I believe this thesis opens up the 
possibility of a completely new approach; that of  ‘the social responsibility of educational  ICT’.     As 
revealed  in  this  research,  the desirable  and undesirable  consequences of  ICT  at KSC were poorly 
understood.  The KSC leadership group had no way of determining the benefits of ICT and only had a 
modest  awareness of  type  and  reach  of  consequences;  thus  the overall  value of  educational  ICT 
remained in limbo.  If, as Martin Heidegger (in Introna 2011) suggests, the essence of technology is 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































this  study  involves members  of  the  school  community.      As  well  as  Deakin  University’s  ethical 
research  process,  the  primary  document  guiding  ethical  considerations  in  this  research was  the 
Australian Code  for  the Responsible Conduct of Research  (National Health  and Medical Research 
Council, 2007).  As such, the author was able to draw on these processes and documents to evaluate 
the  potential  for  harm  (Polonsky  &  Waller  2011),  which  may  have  arisen  during  the  research 
process.  
In  order  to  gain  access  to  the  school  and  potential  participants  it was  necessary  to  present  and 





in addition  to Deakin University Research Ethics approval,  the  school Principal had permitted  the 
research.   Participants were also  informed  that  they were under no obligation  to participate and 
there was  no  penalty  for  not  participating  (Polonsky & Waller  2011).    Participants were  able  to 
revoke their consent and withdraw from the research at any time without negative consequences.  
Informed Consent 
  Having  a  regard  for  people  is  at  the  heart  of  hermeneutic  phenomenology  and  so,  as  a 
researcher  it  was  important  to  keep  the  participant’s  vulnerabilities  in  mind  and  ensure  their 
consent  had  been  properly  considered,  documented  and  signed.    In  order  to mitigate  harm  and 
ensure  clarity,  all  voluntary  participants  were  provided  with  a  plain  language  statement  (see 
Appendix B), detailing  the  aims of  the  research  and  informing  them of  the  research process  and 
















No  individual has been  indentified  in any publication and  in  the  final  report;  the participant were 
referred to by a pseudonym.   Interview data collected  in this study had all  identifiers removed and 
replaced with a  code  following  the  interview.    Included  in  the participants  information  sheet and 






school and  the  research participants;  these may have  included  feeling  fear, anxiety, guilt,  shame, 
false hope, self‐doubt and  irresponsibility.   They may also have felt reflective,  liberated, thoughtful 
and hopeful (Cohn, Kahn & Steeves 2000, van Manen 1997).  As such, and to mitigate the risks, I was 




  By  conducting  well  carried  out  interviews  I  have  provided  a  positive  and  enriching 
experience  for  the participant who,  it  is hoped, have obtained new  insights  into his or her  life at 
work.  Furthermore, by revealing, documenting and synthesizing the research insights, the study will 
lead  to  an  increased  awareness  and  understanding  of  the  influences  and  resources  driving  the 
realisation of  ICT  in the school and how this  impacts on  ICT decisions.    In turn, these  insights may 






 To maintain  security  and  confidentiality of  the  information,  the  recordings  are  stored  as 
digital transcriptions on a secure server.  A lockable file for each participant has been constructed to 
contain the participant’s informed consent, interview and field notes during and after the interview, 
draft transcriptions and analysis of the interviews. 
 
 
